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ABSTRAKT
Infrastruktura tradicionalisht zë vendin e qendrës në planifikimin ekonomik të kombeve.
Në të gjithë botën, qeveritë përballen me një nevojë akute për një infrastrukturë të re ose të
modernizuar. Shumë investitorë, veçanërisht ata me qëllime afatgjate, siç janë fondet e
pensioneve, shoqëritë e sigurimeve dhe fondet e pasurisë sovrane, duan të ndajnë më shumë
kapital në infrastrukturë por luftojnë për të identifikuar projekte të qëndrueshme dhe për të u
larguar nga ato potencialisht të falimentueshme. Thjeshtë, ekziston një mospërputhje
domethënëse në mes të

nevoja për projekte të infrastrukturës dhe kapitalit të vënë në

dispozicion nga investitorët.
Infrastruktura e re promovon rritjen ekonomike, zgjeron tregtinë, zvogëlon varfërinë dhe
përmirëson mjedisin. Rëndësia e saj në të gjithë botën fton një debat të rëndësishëm të
informuar mbi efektet e investime në infrastrukturë publike në zhvillimin ekonomik.
Ky studim nxjerr në pah se për krijimin e një infrastrukture e cila promovon rritje ekonomike
duhet që të kemi një grup të ekspertëve për projektim me fokus në analizë dhe studim të
fizibilitetit, të kemi një vizion strategjik të infrastrukturës ku janë definuar mir rolet dhe
përgjegjësitë në fushat kryesore si politikave, programeve dhe të projekteve, të ketë mundësi të
fuqizimit të politikave dhe rregulloreve të cilat zvogëlojnë rrezikun, si dhe të përqendrohet më
shumë tek investitorët që kanë vlerën maksimale për të investuar si qeveria, etj.

I

ABSTRACT

Infrastructure traditionally takes center stage in the economic planning of nations.
Around the world, governments face an acute need for new or modernized infrastructure. Many
investors, especially those with long-term goals, such as pension funds, insurance companies
and sovereign wealth funds, want to share more capital. in infrastructure but struggle to identify
sustainable projects and move away from potentially bankruptcies. Simply put, there is a significant discrepancy between the need for infrastructure projects and the capital made available
by investors.
The new infrastructure promotes economic growth, expands trade, reduces poverty and improves the environment. Its importance worldwide invites an important informed debate on the
effects of investing in public infrastructure on economic development.
This study highlights that in order to create an infrastructure that promotes economic growth
we need to have a group of design experts with a focus on feasibility analysis and study, a
strategic vision of the infrastructure where roles and responsibilities are well defined. key areas
such as policies, programs and projects, have the potential to strengthen policies and regulations
that reduce risk, as well as focus more on maximized value-for-money investors such as government, etc.

II

MIRËNJOHJE/FALENDERIME
Së pari do të kisha dashur të filloj duke bërë një falënderim për të gjithë ata që më ndihmuan të
realizojë Punimin e Diplomës në drejtimin MBE.
Një prej personave i cili më ka ndihmuar dhe motivuar gjatë gjithë kohës është mentori Dr.
Ylber Limani të cilin me shumë respekt e falënderoj. Mbikëqyrja e temës nga ana e tij, më
ndihmoi me informacione të shumta në lidhje me temën që ishin me vlerë në këtë punim.
Shpreh falënderimet më të sinqerta për mbështetjen dhe përkrahjen për shoqërinë time dhe
kolegët që më ndihmuan rreth studimeve, falënderim të veçantë Kolegjit UBT të cilët kanë qenë
gjatë gjithë kohës të gatshëm për t‘na ndihmuar që të arrijmë objektivat tona gjatë studimeve.
Faleminderit familjes sime e cila më ka mbështetur edhe financiarisht edhe moralisht, më ka
qëndruar afër gjatë gjithë sfidave dhe vazhdon të më motivoj për më tutje.

III

PËRMBAJTJA

LISTA E FIGURAVE .............................................................................................................. V
LISTA E TABELAVE ............................................................................................................ VI
1.

HYRJE ................................................................................................................................ 1

2.

SHQYRTIMI I LITERATURËS ........................................................................................ 3
2.1.

Investimet publike ....................................................................................................... 3

2.2.

Infrastruktura ............................................................................................................... 5

2.3.

Kthimi i investimeve në projektet infrastrukturore ..................................................... 6

2.4.

Zhvillimi i programeve të qëndrueshme infrastrukturore............................................ 7

2.5.

Investimet infrastrukturës publike në Kosovë ........................................................... 20

2.6.

Rasti i studimit 1: Investimet infrastrukturore në SHBA .......................................... 26

2.7.

Rasti i studimit 2: Investimet infrastrukturore në Kanada ......................................... 28

2.8.

Zhvillimi ekonomik ................................................................................................... 31

2.9.

Teoria Endogjene e Rritjes ........................................................................................ 37

2.10.

Zhvillimi ekonomik si një objektiv i politikës ....................................................... 38

2.11.

Zhvillimi ekonomik në Kosovë ............................................................................. 40

2.12.

Roli i qeverisë dhe tregut në zhvillim ekonomik ................................................... 42

2.13.

Zhvillimi ekonomik në vendet e pazhvilluara ...................................................... 43

3.

DEKLARIMI I PROBLEMIT .......................................................................................... 44

4.

METODOLOGJIA ........................................................................................................... 46

5.

PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE ..................................................... 48

6.

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME ..................................................................... 55

7.

REFERENCAT ................................................................................................................. 57

IV

LISTA E FIGURAVE
Figura 1 Mekanizmi tranzitor i investimeve publike ............................................................... 11
Figura 2 Kosova: Borxhi dhe deficiti i përgjithshëm i qeverisë (përqindje e BPV) ................ 20
Figura 3 Kosovë: Investimet publike dhe stoku i kapitalit (përqindje e BPV) ........................ 21
Figura 4 Kosovë: Investimet publike, krahasime me vende të ngjashme (2005 PPP$përshtatur, përqindje e PBB) .................................................................................................... 22
Figura 5 Investimet publike në Kosovë.................................................................................... 23
Figura 6 Investimet publike infrastrukturore në SHBA gjatë kohës në raport me PBB .......... 27
Figura 7 Investimet infrastrukturës publike dhe private ndër vite në Kanada ......................... 30
Figura 8 Rritja Ekonomike në Kosovë e shprehur në GDP për kokë banori ........................... 41
Figura 9 Metodat e Hulumtimit................................................................................................ 47
Figura 10 Mosha e respondentëve ............................................................................................ 48
Figura 11 Funksioni i respondentëve ....................................................................................... 48
Figura 12 Qëndrimet e respondentëve rreth investimeve publike............................................ 49
Figura 13 Zhvillimi Ekonomik................................................................................................. 49
Figura 14 Lineariteti në mes të variablave të hipotezës H1 ..................................................... 51

V

LISTA E TABELAVE
Tabela 1 Tabela e Hipotezave .................................................................................................. 45
Tabela 2 Statistikat përshkruese për H1 ................................................................................... 50
Tabela 3 Korrelacioni në mes të variablave të H1 ................................................................... 51
Tabela 4 Modeli i regresionit linear ......................................................................................... 52
Tabela 5 Testi ANOVA........................................................................................................... 52
Tabela 6 Koeficientet e kolinearitetit ....................................................................................... 53
Tabela 7 Kolineariteti në mes të variablave të H1 ................................................................... 53
Tabela 8 Statistikat përshkruese për H2 ................................................................................... 54
Tabela 9 Korrelacioni në mes të variablave të H2 ................................................................... 54

VI

FJALORI I TERMAVE

FMN - Fondi Monetare Ndërkombëtar
BB - Banka Botërore
OBT - Organizata Botërore e Tregtisë
NSH - Ndërmarrje Shoqërore
MIE - Ministria e Integrimit Evropian
PPP - Partneriteti Publiko-Privat
ICOR - Incremental Capital Output Ratio
RPKR - Raporti i Prodhimit të Kapitalit në Rritje
TFP - Produktiviteti Total i Faktorëve
CBA - Cost Benefit Analysis

VII

1. HYRJE

Në investimet në infrastrukturë është thelbësore nevoja për të kuptuar perspektivën e
investitorëve dhe të pronarëve të projekteve në të njëjtën kohë. Derisa investitorët vlerësojnë
projektet e infrastrukturës karshi një numri kriteresh dhe opsionesh kritike të derivuara nga
variablat tjera ekonomike të kapitalit dhe të vendeve që kanë për qëllim identifikimin e
arsyeshmërisë ekonomike të investimeve të tyre, pronarët e projekteve investive
infrastrukturore tentojnë të tenderojnë investitor dhe punëkryes në nivele sa më të ulëta të
ofertave. Në këtë kontekst, vendet me mjedise rregullatore më efektive dhe politika të
besueshme për investime do të tërheqin më shumë investime me një kosto më të ulët. Për fat të
mirë, në investimet infrastrukturore politikat janë të drejtuara në atë mënyrë që mbështetsin
interesin financar të sektorit privat dhe shoqëror duke krijuar ambient fitim-fitim në raportin e
shoqërisë me politikën dhe investimet. Në konkluzion kjo nënkuptohet që qeveritë mund
kërkonjn investime private, ndërsa përqendrohen në qëllimin përfundimtar të krijimit të një
ekonomie më të gjerë të bazuar në vlera ku do të përfitojë e tërë shoqëria.
Në të gjithë botën, qeveritë përballen me një nevojë akute për një infrastrukturë të re ose të
modernizuar. Egziston bindja se mungesa e vlerësuar e borxhit të investimeve në infrastrukturë
globale dhe kapitalit neto është të paktën 1 trilion dollar amerikan në vit. Shumë investitorë,
veçanërisht ata me qëllime afatgjate, siç janë fondet e pensioneve, shoqëritë e sigurimeve dhe
fondet e pasurisë sovrane, duan të ndajnë më shumë kapital në infrastrukturë por luftojnë për
të identifikuar

projekte të qëndrueshme dhe për të u larguar nga ato potencialisht të

falimentueshme. Thjeshtë, ekziston një mospërputhje domethënëse në mes të nevoja për
projekte të infrastrukturës dhe kapitalit të vënë në dispozicion nga investitorët. Derisa
investitorët dhe liderët politikë mund të ndërmarrin hapa për të adresuar këtë shkëputje,
hulumtimet përqendrohen në atë se si qeveritë mund të rrisin qëndrueshmërinë e projekteve të
infrastrukturës dhe të tërheqinkapitalin privat për të mirën publike.
Në këtë kontekst ky punim adreson funksionin dhe ndikimin e investimeve infrastrukturore
publike në ekonominë e vendit. Fokusi i veçaantë është drejtuar në investimet infrastrukturore
në Kosovë dhe ndikimin e tyre në ekonominë kosovare.
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Qëllimi i hulumtimit është analizimi i impaktit të investimeve infratrukturore publike në
ekonominë e vendit. Ky qëllim është arritur përmes shqyrtimit të literaturës ku janë identifikuar
llojet dhe kategoritë e investimeve publike me theks të caktuar në investimet infrastrukturore,
përmes rasteve të studimit ku janë identifikuar investimet dhe kthimi në investime në vendet e
zhvilluara dhe në ato të pazhvilluara, si dhe me anë të një anketimi të realizuar në Kosovë me
ekspertë të fushave korresponduese të fushës së hulumtimit.
Metodat e hulumtimit të përdorura në këtë temë janë përbërje e përzier e metodave kualitative
dhe kuantitative.
Rezultatet e punimit paraqesin spektrin multidimensional të aspekteve numërike dhe të atyre
teorike filozofike të ndikimit të investimeve infrastrukturore në ekonomi.

2

2. SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1.Investimet publike
Investimet publike janë lindur historikisht nga nevoja për të siguruar disa mallra, infrastrukturë
ose shërbime që konsiderohen të jenë me interes kombëtar jetik. Investimet publike kanë prirur
të rriten si pasojë e industrializimit dhe kërkesave përkatëse për infrastrukturë të re për të
lehtësuar rritjen e bashkësive urbane. Në fund të shekullit 21, privatizimi i industrive shtetërore
dhe rregullimi shoqërues i tregjeve çuan në rritjen e shpenzimeve publike për mallra dhe
shërbime të ofruara nga sektorët privatë dhe jo-fitimprurës, kryesisht përmes zhvillimit të
publikut të ndryshëm partneritete private.
Investimi publik ka tendencë të matet në mënyrë sasiore, mbi bazë vjetore, si përqindje e totalit
të të ardhurave kombëtare në një periudhë të caktuar. Investimet publike kanë tendencë të
ndahet midis investimeve fizike ose të prekshme në infrastrukturë (për shembull, transporti,
telekomunikacioni dhe ndërtesat) dhe investime njerëzore ose jo-materiale në arsim, aftësi dhe
njohuri, investimet aktuale në konsumin e mallrave dhe shërbimeve (për shembull, përfitimet e
mirëqenies dhe pensionet). Investimet publike zakonisht përbëjnë një përqindje relativisht të
vogël të shpenzimeve të përgjithshme publike, por shpesh janë një komponent kryesor i
investimeve totale të kapitalit kombëtar.

Investimet publike janë justifikuar në bazë të teorisë ekonomike dhe ideologjisë politike. Në
ekonomi, investimet publike në përgjithësi janë konsideruar të domosdoshme për sigurimin e
mallrave dhe shërbimeve të caktuara jetësore, të cilat janë ose të pamundura për sektorin privat
të furnizojë me efikasitet (mallra publike) ose janë të tilla që vetëm një furnizues mund të
investojë në to ekonomikisht (monopole natyrore) . Shembuj të llojit të mëparshëm janë
shërbimet policore dhe mbrojtja ushtarake, dhe shembuj të këtij të fundit janë energjia elektrike,
uji i pastër dhe shërbimet e ujërave të zeza. (Lee, 2019)
Ekzistojnë disa arsye që shpjegojnë pse sektori publik duhet të ndërmarrë investime. Së pari
është furnizimi i mallrave publike. Rasti i investimeve publike ka të bëjë veçanërisht me
mallrat publike të ndërmjetme Një shembull tipik është ai i infrastrukturave të transportit
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siç janë portet ose hekurudhat. Infrastrukturat janë mallra kapitale që prodhojnë përfitime
njëkohësisht për një shumicë firmash. Shpesh, aktivitetet e investimeve të kryera nga sektori
publik përkthehen në një rritje të vlerës së stokut të këtij lloji të infrastrukturës.

Një arsyetim për investime publike mund të vijë edhe nga prania e burimeve të ndryshme të
dështimeve të tregut. Investimet në sektorin e arsimit mund të justifikohen mbi bazën e jashtme
të kapitalit njerëzor dhe përhapjes së njohurive. Për shkak të fenomeneve të tilla, produktiviteti
margjinal shoqëror i arsimit do të tejkalonte atë privat. Në mungesë të ndërhyrjes publike, do
të lindte investime të ulëta në shkollë dhe aktivitete që lidhen me arsimin. Një arsyetim i
mëtutjeshëm për ndërhyrjen publike në sigurimin e infrastrukturës vjen nga prania e rritjeve të
kthimit dhe argumenteve natyrore të tipit monopol.
Sigurimi i infrastrukturës së rrjetit (për shembull në transport, shpërndarje të energjisë ose
telekomunikacionit) është subjekt i rritjes së kthimeve të lidhura me të ashtuquajturat jashtme
të rrjetit. Kostoja e shtrirjes së strukturave të rrjetit lidhet negativisht madhësia e tyre. Kjo çon
në shfaqjen e kthimeve në rritje dhe një tendencë natyrore drejt monopolizimit. Në industri të
tilla, ndërhyrja publike përmes furnizimit të drejtpërdrejtë të shërbimeve ose rregullimit të
sektorit është e dëshirueshme për të kapërcyer jo-efikasitetet e lidhura me nën-furnizimin nga
sektori privat (Turrini, 2014).

Një argument shtesë në favor të investimeve publike është ai i tregjet që mungojnë për kapital
ose sigurim që vijnë nga probleme të informacionit asimetrik. Në mungesë të funksionimit të
duhur të kapitalit dhe tregjet e sigurimeve, firmat private mund të mos jenë të gatshëm të
ndërmarrin projekte ose projekte të rrezikshme që mund të rikuperohen vetëm brenda një
horizonti shumë të gjatë kohor. Në këto raste, e vetmja alternative për të realizuar një lloj
projekti të tillë është përmes sektorit publik. Tregjet e humbura të sigurimeve gjithashtu mund
të japin një arsye për programet shtetërore të mirëqenies, për shembull ofrimi publik i
shërbimeve të kujdesit shëndetësor. Më në fund, investimi publik mund të shërbejë për qëllime
rishpërndarëse sesa shpërndarje qëllime. Ky është rasti për investime që lidhen me sigurimin e
disa llojeve të shërbimeve shtetërore të mirëqenies dhe, në përgjithësi, mbulon të gjitha ato raste
në të cilat ndërhyrja publike ka për qëllim rishpërndarjen e të ardhurave në favor të grupeve të
pa favorizuara të qytetarëve.
4

Në parim, investimet publike janë të dëshirueshme derisa produktiviteti i tyre margjinal
shoqëror të tejkalojë koston e tyre sociale margjinale.
Në praktikë, kjo gjendje vështirë se po përmbushet. Furnizimi aktual i investimeve publike
varet nga përcaktimi specifik institucional i marrë në konsideratë (shkalla e federalizmit fiskal,
procedurat e votimit,) dhe nga rezultati i vlerësimeve ekonomike nga politikë-bërësit (p.sh.,
përmes analizës së kostos dhe përfitimit). Për shkak të informacionit të papërsosur, problemet
e ngasjes së lirë, kufizimet institucionale dhe sjelljen strategjike të grupeve të interesit,
furnizimi i vërtetë i investimeve publike mund të përfundojë në nivelin më të ulët ose më të
lartë se optimumi teorik. (Turrini, 2014)

2.2.Infrastruktura
Faktori i tretë i Stern, infrastruktura adekuate, është thelbësore për produktivitetin dhe rritjen
dhe njihet si e tillë që nga vizioni i Adam Smith-it për zhvillimin ekonomik. Transporti në
veçanti, është një faktor i rëndësishëm për zhvillimin. Smith shprehu këtë se kur nuk ka rrugë,
nuk ka transport, nuk ka tregti, nuk ka specializime, nuk ka ekonomi të shkallës, nuk ka
produktivitet dhe nuk ka zhvillim. (Prud'homme, 2004)

Shpenzimet e infrastrukturës mbizotërojnë në investimet e kapitalit publik. Prandaj,
investimi në infrastrukturë publike pranohet si një komponent thelbësor i zhvillimit dhe
rritjes ekonomike. Në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme, shërbimet e lidhura me
infrastrukturën përbëjnë shtatë deri në nëntë % të PBB-së (GDP-se). Infrastruktura në këto
vende zakonisht përfaqëson rreth 20 përqind të investimeve totale dhe 40 deri në 60 përqind
të investimeve publike. Për më tepër, Raporti i Zhvillimit Botëro arriti në përfundimin se një
përqindje e rritjes së stokut të infrastrukturës shoqërohet me një përqindje të rritjes së PBBsë në të gjitha vendet e vëzhguara. Prandaj, infrastruktura e pamjaftueshme rezulton në
prodhueshmëri të ulët, dhe nëse situata ekonomike e një vendi përkeqësohet dhe mangësitë
e infrastrukturës mbivendosen, siç janë komunikimet dhe transporti, efekti është i
komplikuar. Pas përcaktuesve të teorisë së rritjes së Sternit, kreu një studim për të
identifikuar përcaktuesit në 114 vende, duke testuar një sërë variablash. Gjetjet e Barro
zgjeruan faktorët e rritjes së Sternit për të përfshirë nivelet e arsimimit, jetëgjatësinë,
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pjellorinë, rregullin e ligjit, konsumin e qeverisë, inflacionin dhe kushtet e tregtisë. Studiuesi
gjithashtu testoi demokracinë; megjithatë, ky rezultat ishte i dobët. (TheWorldBank, 1990)

2.3.Kthimi i investimeve në projektet infrastrukturore
Investimet në projektet infrastrukturore, konkretisht të transportit siç janë ndërtimi i rrugëve
ose i hekurudhave prodhojnë përfitime gjatë periudhës së ndërtimit dhe gjatë viteve që janë
shfrytëzim në të ardhmen. Zakonisht, kalkulimet lidhur me numrin e viteve të ardhshme i
nënshtrohet analizës ekonomike, siç është Analiza e Kostos dhe e Benefiteve (Cost Benefit
Analysis- CBA) të cilat ndryshojnë nga një vend në tjetrin, në varësi të strategjive të tyre
zhvillimore. P.sh. Në Mbretërinë e Bashkuar një periudhë e vlerësimit të projekteve
infrastrukturore të transportit ishte 30 vjet, dhe për projekte të reja është sugjeruar që kjo të
zgjatet deri në 60 vjet (Limani, 2019).
Skontimi është një teknikë e përdorur nga Departamenti i Transportit në Mbretërinë e
Bashkuar për të krahasuar kostot dhe përfitimet që ndodhin në periudha të ndryshme kohore.
Formula e mëposhtme është përdorur:
PV = S / 〖(1 + r)〗 ^ n

(1)

PV = vlera aktuale,
S = shuma e investuar
r = shkalla e skontimit
n = viti në të cilin shuma është marrë parasysh të kalkulohet PV.
n = 0 është viti i vlerës aktuale.

Vlera e tanishme e përfitimeve (PVB) në vitin 0 të një serie përfitimesh (Bi) për i vite ku i
varion nga 0 në n, e që jepet me formulë:
PVB = B0 + B1 / (1 + r) + ⋯ + Bn / (1 + r) n

(2)

Një formulë e ngjashme përdoret për të llogaritur vlerën aktuale të kostove (PVC).
Vlera Aktuale Neto (NPV) e një skeme jepet nga ekuacioni@
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NPV = PVB-PVC

(3)

Viti bazë për skontim dhe vitin bazë të çmimeve, të cilit duhet të zbriten të gjitha kostot dhe
përfitimet, mund të përcaktohen bazuar në specifikat e qeverive të ndryshme. Të gjitha çmimet
duhet të sinkronizohen me normat dhe ndryshimet e inflacionit. Në Mbretërinë e Bashkuar kjo
bazohet në çmimet e vitit 2002 (Limani, 2019).

2.4.Zhvillimi i programeve të qëndrueshme infrastrukturore
Ky studim përdor teorinë e rritjes endogjene për të shpjeguar lidhjen midis infrastrukturës
publike dhe rritjes ekonomike. Investimi në teorinë e rritjes endogjene është një faktor
vendimtar i zhvillimit dhe rritjes ekonomike. Teoria thotë se teknologjia e mishëruar në këtë
investim drejton rritjen; Kështu, investimi është një kontribues i rritjes ekonomike afatgjatë.
Investimi në infrastrukturë rrjedh nga sektori publik dhe privat, megjithëse i pari siguron
përfitime socio-ekonomike për shoqërinë përmes shëndetit, arsimit dhe sigurisë (e mira
publike), dhe kjo e fundit siguron përfitimet e saj përmes fitimeve për investitorët, vendet e
punës dhe taksat (private mirë).

Dallimi teorik midis të mirës publike dhe asaj private mund të shpjegohet gjithashtu duke
përdorur karakteristikat e rivalitetit dhe përjashtimit. E mira publike nuk është e rivalizuar
dhe e falshme që do të thotë, përkatësisht, që konsumi i të mirës nga një individ nuk zvogëlon
disponueshmërinë e së mirës për konsum nga të tjerët; dhe se askush nuk mund të
përjashtohet në mënyrë efektive nga përdorimi i të mirës.
Duke përdorur këtë argument, një e mirë publike, një spital ose një shkollë, mund të ofrojë
përfitime për sektorin privat përmes ndërtimit, mirëmbajtjes ose operacioneve; sidoqoftë, kjo
ndodh përmes tenderit publik dhe kontratës. Përderisa personat privatë mund të dhurojnë
infrastrukturë publike, vërtetimi kryesor është se qeveritë janë vendimmarrëse për programet
e infrastrukturës publike dhe prandaj vendosin gjithashtu përparësitë dhe mekanizmat e
financimit; prandaj, investimi publik siguron një të mirë publike. (Musgrave, 1984)
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Në një studim empirik, Barro mendoi se investimi publik duhet të përfshihet në një funksion
prodhimi si një ndryshore e veçantë nga aksionet e kapitalit privat, pasi që aksionet e kapitalit
privat mund të mos jenë një zëvendësues i ngushtë i kapitalit publik, veçanërisht në sigurimin
e të mirave publike. Në një farë mase, karakteristika jo-përjashtuese dallon shërbimet publike
nga investimet e mallrave private; megjithatë, modele të tjera për infrastrukturën publike u
shfaqën në dekadën e fundit, përfshirë partneritetet publike-private. (Hendry, 1995)

Definicionet:
Infrastruktura publike i referohet ndërtimeve qytetare në shkallë të gjerë që promovon
drejtpërdrejt ose indirekt zhvillimin ekonomik. Megjithëse termi daton nga vitet 1920, duke
iu referuar më pas punëve publike siç janë rrugët, urat dhe hekurudhat, asaj nuk iu kushtua
vëmendje më e madhe deri në fund të shekullit të kaluar. (Prud'homme, 2004)
Përkufizimet në literaturë për infrastrukturën në aspektin e prodhimit privat, dhe si një
përfitim publik socio-ekonomik, tani janë pothuajse gjenerikë në gjerësinë e tyre. Një
përkufizim i hershëm u zhvillua nga Nurske, me qëllim që infrastruktura të përbënte elemente
që ofrojnë shërbime për kapacitetin e prodhimit. Nurske gjithashtu mendoi, me pak e lidhur
me sektorin, se infrastruktura lidhet me instalime të mëdha dhe të shtrenjta.

Ndërsa natyra e infrastrukturës zakonisht duket se ka një aspekt themelor ndër-sektor;
domethënë, sigurimi i strukturave nga qeveria ose administrata për të arritur një qëllim ose
një rezultat të dëshiruar (prodhim, shpërndarje, komunikim, shëndetësi, arsim), ekziston një
pranim në literaturë që investimi në infrastrukturë ka një përfshirje të fortë të publikut.
Ekziston një mendim që përcakton infrastrukturën publike nga këndvështrimi i sektorit
privat. Argy, Linfield, Hollingsworth dhe Prud ‟homme, përcaktojnë natyrën e
infrastrukturës ekonomike kështu:
• është ndërtim jetësor me një periudhë të gjatë kthimi
• është intensiv i kapitalit dhe nuk mund të konsumohet drejtpërdrejt
• Zanafilla e tij shoqërohet me dështimin e tregut
• ekziston një nivel relativisht i lartë i përfshirjes së qeverisë
• ka një vendndodhje, pasi është përgjithësisht i palëvizshëm
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• ofron një shërbim si për familjet ashtu edhe për ndërmarrjet private.
Sidoqoftë, infrastruktura sociale për arsimin dhe shëndetin nuk është përfshirë në këtë listë
të karakteristikave me arsyetimin se inputi i infrastrukturës sociale përmirëson cilësinë e
punës për sektorin privat dhe nuk është kontribut i kapitalit. (Argy, 1999)
Argumenti i marrë në këtë studim është se efektet socio-ekonomike të infrastrukturës publike
dhe private janë të ndërlidhura, sidoqoftë, fokusi për këtë tezë është se infrastruktura
ekonomike ka të bëjë ngushtë me rritjen ekonomike dhe kështu të dhënat e infrastrukturës
sociale nuk janë analizuar. (Prud'homme, 2004).
Stoku i kapitalit publik shpesh pranohet si një përfaqësues i stokut të infrastrukturës. Rietveld
dhe Bruinsma

mendojnë se stoku i kapitalit publik ndryshon nga infrastruktura pasi

elementet e kapitalit siç janë telekomunikacioni dhe tubacionet e naftës në përgjithësi nuk
kanë origjinë nga kapitali publik. Nga ana tjetër, kapitali publik siç janë materialet mbrojtëse
dhe burimet e shërbimit publik zakonisht nuk përcaktohen si infrastrukturë. Sidoqoftë,
argumentohet se elementët e pranuar si aksion i kapitalit publik, por jo infrastrukturë; dhe
elementet e marra si infrastrukturë, por jo aksionet e kapitalit publik, anulohen; rezultati neto
është

se

kapitali

publik

është

i

barabartë

me

aksionet

e

infrastrukturës.

(RietveldP&Bruinsma, 1998)
Infrastruktura llogaritet si njësi fizike dhe kosto; rrugët, kanalet dhe hekurudhat, për shembull,
maten në kilometra dhe vendosen fondet publike. Matja është e vështirë: të kërkohet përparimi
dhe të kërkohen kontributet ekonomike të projekteve të mëdha të infrastrukturës, të tëra viteve
të të dhënave për seritë kohore. Analiza e stokut të kapitalit publik varet gjithashtu nga
disponueshmëria dhe cilësia e informacionit, dhe në shumë vende në zhvillim të dhëna afatgjata
nuk janë të disponueshme. Prandaj studiuesit përdorin përafërime për infrastrukturën publike:
kilometra rrugë të asfaltuara, kilovat të kapacitetit gjenerues të energjisë elektrike dhe numrin
e telefonave. (CohenR&Percoco, 2004)

Avantazhi i përdorimit të llogaritjeve fizike të infrastrukturës është se ato nuk mbështeten në
llogaritë kombëtare, të cilat mund t'i japin përparësi ofruesit të investimeve publike. Për
shembull, entiteti gjenerues i energjisë elektrike nuk është i rëndësishëm (Romp & De Haan
2005). Sidoqoftë, interpretimi i masave fizike është i ndërlikuar dhe analiza e tij rezulton e
vështirë për t'u krahasuar; për shembull kilometrat e rrugëve me dy korsi nuk janë të
9

krahasueshme me kilometra autostradë me katër korsi (Rietveld & Bruinsma 1998). Për më
tepër, masat e thjeshta fizike nuk marrin parasysh cilësinë ose qëllimin, dhe masa të tilla nuk
pasqyrojnë rezultatet e shpenzimeve qeveritare. (RietveldP&Bruinsma, 1998)
Investimi financiar është një alternative për të adresuar çështjet që dalin nga masat e njësive,
pasi të dhënat financiare për aksionet e kapitalit janë përgjithësisht të disponueshme dhe
infrastruktura vlerësohet si një variabël rrjedhëse: investimi i saj vjetor. Sidoqoftë, ka disa
çështje: kostoja kërkon rregullime për kushtet ekonomike dhe koston e financimit.
Gjithashtu, krahasueshmëria ndërkombëtare ose rajonale është e vështirë duke pasur
parasysh ndërtimin dhe kohën e kthimit, metodologjitë e kontabilitetit mund të ndryshojnë,
indekset e çmimeve mund të ndryshojnë, dhe kostot e ndërtimit ndryshojnë, veçanërisht në
vendet në zhvillim, për shkak të joefikasitetit në investimet qeveritare. (CanningD&Pedroni,
1999)
Infrastruktura e qëndrueshme i referohet dizajnimit, ndërtimit dhe funksionimit të
elementeve strukturore në mënyra që nuk zvogëlojnë proceset sociale, ekonomike dhe
ekologjike të kërkuara për të ruajtur barazinë njerëzore, shumëllojshmërinë , qasjen dhe
funksionimin e sistemeve natyrore (CRC Research, 2018).

Efektet Ekonomike
Sipas shkallës së saj, investimet publike ndikojnë në rritjen ekonomike. Qeveria mund të
përdorë investimet si masë buxhetore për të inkurajuar investimet private ose për të zvogëluar
kërkesën. Në paradigmën ekonomike Keynesian-e, këto efekte të shpenzimeve qeveritare janë
cilësuar si grumbullim dhe mbingarkesë (të investimeve private). Këto koncepte janë ilustruar
në Figurën 1 Mekanizmi Kalimtar i Investimeve Publike. (Rattananubal&Chai-anant, 2005)
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Investimet publike

Norma reale e interesit

Investimet private

PBB

Kthimi nga kapitalit

Investimi privat

Investimet private

PBB

PBB

Ngushtim-rënie

Grumbullim-rritje

Figura 1 Mekanizmi tranzitor i investimeve publike
Burimi: Aromdee, Rattananubal, and Chai-anant (2005)

Figura.1 tregon se, me rritjen e investimeve publike, kërkesa për burime (përfshirë faktorët
e prodhimit të tillë si kapitali dhe fuqia punëtore) gjithashtu rritet. Kjo çon në një rritje të
normave të interesit dhe furnizimit të kapitalit dhe inputeve të punës, të cilat, nga ana tjetër,
ndikojnë drejtpërdrejt në koston e investimeve private, duke e mbushur kështu atë nga tregu
i parave. Në këtë sekuencë të ngjarjeve, një rritje e kostos për investime private mund të
rezultojë në ulje të prodhimit (PBB) të shkaktuar nga një rënie e investimeve private. Prandaj,
një rritje e investimeve publike mund të rezultojë në ulje të rritjes ekonomike. Autorët
konfirmojnë pretendimet e Aschauer se shumica e investimeve publike mund të kenë një
efekt negativ në nivelin e investimeve private, domethënë në aspektin e grumbullimit.
(Aromdee, 2005)

Kjo pikëpamje është sfiduar nga të cilët shprehen se në rastin e vendeve në zhvillim, deficitet
e buxhetit të qeverisë kanë një efekt minimal në normat e interesit dhe kështu, efekti i
pakësimit të tij minimizohet. Autorët pretendojnë se autoritetet e investimeve publike në
ekonomitë në zhvillim kanë më shumë shqetësime për identifikimin e burimeve të financimit
sesa normat e interesit të përfshirë. Investimet publike në vendet në zhvillim mund të kenë
një ndikim të vogël në investimet private. (Rama, 1993)
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Efekti ‘crowding’ apo terheqes ndodh kur investimet publike stimulojnë drejtpërdrejt rritjen
ekonomike duke rritur të ardhurat kombëtare, e cila nga ana e saj nxit sektorin privat të rrisë
investimet. Për më tepër, investimet publike, veçanërisht në infrastrukturë, krijojnë
gjithashtu një mjedis më të mirë investimesh për investitorët privatë duke ofruar mundësi për
të rritur efikasitetin e prodhimit dhe për të rritur kthimin e kapitalit. (Rattananubal&Chaianant, 2005)

Në teorinë e rritjes, ndikimi i investimeve në infrastrukturë në PBB varet nga efekti i tij neto
në investimet private. Nëse mbizotëron efekti tërheqës, atëherë shumëzuesi i rritjes së
investimeve në infrastrukturë është negativ. E kundërta është e zbatueshme; nëse investimi
në infrastrukturë prodhon një tërheqje në fuqi, atëherë ka një rezultat pozitiv për ekonominë.
Efektet Sociale
Rëndësia e infrastrukturës në zhvillimin ekonomik daton nga epoka e Adam Smithit, megjithëse
ndikimi i saj u zvogëlua me kalimin e kohës. Në epokën moderne, statusi i infrastrukturës u
rivlerësua pas Luftës së Dytë Botërore dhe, që nga vitet 1960 ajo ka dalë si një element themelor
i menaxhimit ekonomik. Ajo u përdor në shumë vende për të adresuar dëmtimet e luftës, kur
Banka Botërore dhe organizata të tjera financuan programet e rinovimit të infrastrukturës. Më
vonë, këto programe u përdorën për të instaluar përparime teknologjike në ekonomitë në
zhvillim për qëllime humanitare dhe ekonomike, të parat për përfitime sociale dhe këto të fundit
për të lejuar tregtinë me vendet e zhvilluara (Prud'homme, 2004).
Investimi në infrastrukturë ndikon në rritjen ekonomike duke rritur produktivitetin e sektorit
privat. Ai ndryshon nga faktorët e tjerë të rritjes për aq sa është indirekt; një lehtësues në
procesin e prodhimit. Si kontribues i zhvillimit ekonomik, zhvillimi i infrastrukturës mund
të ndihmojë duke ulur kostot e prodhimit, duke diversifikuar prodhimin në aktivitete më të
larta kthimi dhe duke rritur standardin e popullsisë së jetesës dhe mirëqenies.

Rritja e financave për investime në infrastrukturë publike është një përparësi për qeveritë.
Financat publike ndodhin përmes taksave ose huamarrjes, në këtë të fundit, borxhi qeveritar
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mund të tërheqë kompanitë private dhe individët nga tregjet e parave përmes rritjes së
normave të interesit dhe ndikimit të inflacionit dhe kështu produktivitetit .
Flukset e fondeve të nevojshme për të financuar programet e investimeve në infrastrukturë
gjithashtu mund të kufizojnë investimet publike diku tjetër brenda shoqërisë, zvogëlimi i
burimeve në dispozicion për më shumë mësues ose personel mbrojtës. Mënyrat e financimit
të investimeve në infrastrukturë, operacionet dhe mirëmbajtja gjithashtu mund të
kontribuojnë në pabarazitë e brendshme dhe të jashtme.

Investimi në projekte të infrastrukturës publike mund të rezultojë në një efekt indirekt më të
madh në një ekonomi sesa efektet e matura direkte socio-ekonomike. (Dalamagas, 1995)
Një fokus i qeverisë në infrastrukturë, në dëm të prioriteteve të tjera të financimit, mund të
dëmtojë ekonomitë në zhvillim, duke tejkaluar efektet pozitive direkte dhe indirekte socioekonomike. Këto pikëpamje janë shqetësuese për ekonomistët që deklarojnë se financimi i
infrastrukturës ka implikime të rëndësishme në stabilitetin makroekonomik të një vendi.
(Kessides, 1995)

Infrastruktura nuk është një faktor i drejtpërdrejtë në rritjen ekonomike megjithatë, ky faktor
lehtëson produktivitetin duke siguruar shërbime dhe rrjete adekuate. Ajo gjithashtu ka një
rol shoqëror, duke kontribuar në mirëqenien e qytetarëve. Zhvillimi i infrastrukturës ka një
rol të fortë shoqëror në përmirësimin e varfërisë, duke ndihmuar rishpërndarjen e të
ardhurave; dhe zbutjen kundër degradimit të mjedisit. Këta faktorë diskutohen më poshtë.
(RompW&De Haan, 2005)
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Ulja e varfërisë
Varfëria dhe pabarazia e të ardhurave janë fenomene të shpeshta në vendet në zhvillim;
sidoqoftë, të dy konceptet ndryshojnë. Varfëria ka të bëjë me situatën dhe të ardhurat e
qytetarëve dhe Banka Botërore (2014) e përcakton varfërinë si paaftësi për të arritur një
standard minimal të jetesës. Të varfërit jetojnë në një mjedis jo-sanitar, nuk kanë mundësi të
hyjnë në ujë të pastër, kanë lëvizshmëri minimale të udhëtimit ose komunikime dhe qasje të
kufizuar në infrastrukturën themelore publike. Njerëzit e varfër shpesh janë fermerë në rajone
me prodhueshmëri të ulët dhe i nënshtrohen thatësirës, përmbytjeve dhe degradimit të mjedisit.
Të tjerët mund të kenë burime më të mëdha, por nuk janë në gjendje të kenë përfitime, sepse u
mungon qasja në shërbime sociale dhe në infrastrukturë. (WorldBank, 2014)
Infrastruktura mund të përmirësojë varfërinë. Qasja në ujë të pastër dhe kanalizime ka
përfitimet më të dukshme dhe të drejtpërdrejta të konsumit duke zvogëluar sëmundjet dhe
vdekshmërinë. Qasja në transport dhe ujitje duket se kontribuon në të ardhura më të larta dhe
më të qëndrueshme, dhe kështu u mundëson të varfërve të menaxhojnë më mirë rrezikun. Të
dy, infrastruktura e transportit dhe ajo e ujitjes janë gjetur për të zgjeruar mundësitë për
punësim jo-fermë në zonat rurale. Transporti rural i përmirësuar gjithashtu mund të ndihmojë
praktikat më të mira të bujqësisë duke ulur kostot e inputeve moderne siç është transporti i
plehrave. Një rrjet adekuat i transportit zvogëlon ndryshimet rajonale në çmimet e ushqimeve
dhe rrezikun e urisë duke lehtësuar lëvizjen e tepricës së ushqimit në zonat me deficit
(Worldbank, 1990)

Në zonat urbane, infrastruktura publike e transportit dhe komunikimit ndihmon njerëzit e
margjinalizuar në skajet e jashtme të qyteteve, duke u dhënë atyre mundësinë e përdorimit të
shërbimeve të centralizuara, punësimit; dhe aktivitete sociale siç janë sporti, vizita familjare
dhe miq, dhe argëtim falas. (Worldbank, 1990) Më tej, ndërtimi dhe mirëmbajtja e
infrastrukturës gjithashtu kontribuon në uljen e varfërisë duke siguruar punësim të
drejtpërdrejtë. Rritja dhe zhvillimi ekonomik rezultojnë me një të ardhur më të lartë për kokë
banori, e cila nga ana tjetër çon në standarde më të mira jetese për qytetarët. Ekziston një
konsensus i përgjithshëm që, në planin afatgjatë, rritja dhe zhvillimi mund të eliminojnë
varfërinë absolute. Sidoqoftë, studimet empirike tregojnë se disa pjesë të një komuniteti
mund të vuajnë për shkak të ndryshimeve të sjella nga rritja ekonomike (Worldbank, 1990)
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Industria
Përfitimet e infrastrukturës për industrinë, dhe punësimi, janë indirekte. Industria kërkon
infrastrukturë të përshtatshme: energji elektrike, ujë, telekomunikacion dhe transport;
shërbimet që zvogëlojnë kostot e transaksionit të prodhimit dhe kështu kontribuojnë në
produktivitet. Zhvillimi i infrastrukturës është element kyç për zhvillimin e të gjitha
industrive, posaçërisht industrisë turistike e cila nuk ka mundësi assesi të zhvillohet pa
infrastrukturë adekuate. (Haughwout, 2002)

Ambienti
Shqetësimet mjedisore përfshijnë mbrojtjen e pyjeve habitatet e jetës së egër, ajri, uji dhe
tokat e punueshme kështu marrëdhënia midis infrastrukturës dhe mjedisit është komplekse.
Një Raport i Zhvillimit Botëror vuri në dukje se infrastruktura efikase ndihmon mjedisin
duke lehtësuar transportin (duke përdorur atë hekurudhor në vend të transportit rrugor me
shumicë për të zvogëluar emetimet) administrimi i furnizimit me ujë të pijshëm dhe ujërave
të zeza dhe administrimi i parqeve rajonalë dhe kombëtar për të siguruar mbijetesën e
specieve bimore dhe shtazore. (WorldBank, 1980)
Infrastruktura e jo-adekuate apo e planifikuar keq shpesh ka një ndikim negativ në mjedis.
Menaxhimi i dobët i mbeturinave toksike ndot mjedisin. Ndërtimi i pendave të konsideruara
keq mund të zvogëlojë habitatet natyrore të jetës së egër, dhe termocentralet e ndezura dhe
emetimet e automjeteve janë kontribues të rëndësishëm në ndotjen e ajrit. (WorldBank,
1980)

Financimi i Infrastrukturës
Përveç përfitimeve të drejtpërdrejta dhe çështjeve që kanë të bëjnë me investimet në
infrastrukturë publike, mjetet e financimit të këtij investimi janë gjithashtu të rëndësishme.
Investimet në infrastrukturë publike në përgjithësi kërkojnë angazhime të mëdha financiare,
dhe financat publike mbeten burimi tradicional i fondeve për investime në projekte të
infrastrukturës, veçanërisht në vendet në zhvillim. Duke përfshirë nivelet e investimeve në
infrastrukturë, siç theksoi Jorgenson, analizat e investimeve publike janë optimiste, pasi ato
nuk marrin parasysh koston e plotë të financimit. Një qeveri, përmes karakteristikave të saj
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monopole dhe interesit të fortë, të vazhdueshëm publik, zakonisht financon, zotëron dhe
operon pjesën më të madhe të infrastrukturës së një vendi. Prandaj, investimi në
infrastrukturë kërkon fonde të konsiderueshme dhe të qëndrueshme, të cilat shumë vende e
kanë të vështirë të gjenerojnë, dhe qeveritë miratojnë strategji të ndryshme për të përmbushur
mungesën; rritja e taksave dhe mbledhja e fondeve nga tregjet financiare vendase dhe të
huaja (Jorgenson, 1991)

Burimet:
Burimi kryesor i të ardhurave të qeverisë, sipas teorisë së financave publike, janë taksat;
megjithatë, ato nuk janë burimi i vetëm, pasi tarifat - përfshirë qiratë, dhe huamarrja e
qeverisë gjithashtu shton fonde të konsiderueshme në buxhetet e qeverisë.
Opsionet me të cilat përballet një qeveri, përfshirë avantazhet dhe disavantazhet e secilit,
diskutohen në këtë pjesë. (Ulbrich, 2003).
Taksimi:
Mjeti i financave publike të shumicës së qeverive janë taksat. Ekzistojnë forma të ndryshme
të taksimit, për shembull, tatimi mbi të ardhurat, tatimi mbi shitjet, tatimi në pronë, tatimi
mbi vlerën e shtuar, tatimi mbi eksportin, tatimi mbi importin.
Në 1776, Adam Smith hartoi kritere për taksimin e mirë në Pasurinë e Kombeve. Batt
përditësoi përpjekjet e Smithit, duke përmendur shtatë kritere për taksimin efektiv:
1. Neutraliteti - taksa e mirë nuk duhet të ndryshojë vendimet ekonomike të bizneseve
dhe familjeve që ata do të kishin bërë pa taksë.
2. Efikasiteti - nëse nuk mund të ruhet asnjanësia, së paku humbjet si rezultat i
taksimit duhet të jenë minimale.
3. Barazia - referojuni barazisë së taksimit në të dy dimensionet: horizontale dhe
vertikale. Kapitali horizontal do të thotë që taksa nën të njëjtën situatë duhet të jetë e
barabartë. Kapitali vertikal do të thotë që barra tatimore duhet të shpërndahet në mënyrë të
barabartë midis niveleve të ndryshme të të ardhurave.
4. Administrata - taksa e mirë duhet të jetë e thjeshtë për tu menaxhuar dhe mbledhur.
5. Thjeshtësia - tatimi i komplikuar mund të jetë i vështirë për tu menaxhuar dhe
lejuar shmangien e taksave.
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6. Stabiliteti - nënkupton që taksimi i mirë duhet të jetë në gjendje të sigurojë një
nivel të caktuar të të ardhurave në çdo rrethanë ekonomike.
7. Mjaftueshmëria - mbledhja e taksave duhet të jetë e mjaftueshme për të mbuluar
shpenzimet e qeverisë. Në fakt, qeveria duhet të kuptojë aftësinë e tyre për të mbledhur taksat
dhe të përputhen të ardhurat me shpenzimet. . (Batt, 1999)
Argumenti në favor të taksave si një mjet i infrastrukturës së financimit është se shpërndan
kostot në një bazë të gjerë. Në këtë këndvështrim, taksimi i përgjithshëm ka shumë të ngjarë
të jetë mjeti më i drejtë i financimit të infrastrukturës pasi përfitimet e kësaj infrastrukture
ndahen gjerësisht. Kur komuniteti është përfituesi, taksimi efektiv nënkupton që komuniteti
paguan.
Fondet e taksave, megjithatë, janë një mjet joefikas për të financuar investimet në
infrastrukturë, pasi taksa vendoset sipas faktorëve që përgjithësisht nuk kanë lidhje me
përdorimin përfundimtar. Faturat e përgjithshme të taksave nuk inkurajojnë përdorimin
efikas të shërbimeve infrastrukturore. Me fjalë të tjera, ata që paguajnë taksë mund të mos
përdorin infrastrukturën, ndërsa ata që përdorin infrastrukturën mund të paguajnë më pak se
përdorimi aktual. Më tej, taksat mund të shtrembërojnë rezultatet ekonomike. Ato thjesht nuk
rishpërndajnë të ardhurat dhe burimet pasi ato përfshijnë ngarkesë të tepërt ose humbjeve.
Më tej, financimi i projekteve të infrastrukturës për jetën e gjatë përmes faturave të
menjëhershme të taksave rezulton në kosto të larta dhe kthime të ulëta për tatimpaguesit
aktual; ndërsa përfitimet gjatë jetës së aseteve të infrastrukturës realizohen edhe nga
përdoruesit e ardhshëm. Kjo ngre shqetësime jo vetëm për efikasitetin dinamik, por edhe në
lidhje me çështjen e barazisë ndërgjeneruese. (AllenConsultingGroup, 2003)
Huamarrja:
Meqenëse faturat e përgjithshme të taksave janë të pamjaftueshme për programet e
infrastrukturës, shumica e vendeve në zhvillim mbështeten në huazimin e brendshëm dhe
ndërkombëtar për zhvillimin e financave. Megjithëse huamarrja krijon një borxh, me siguri
një lloj tatimi për gjeneratat e ardhshme, një borxh i tillë publik kompensohet nga përfitimet
e ardhshme të infrastrukturës. Në këtë situatë, financimi i borxhit rezulton në një
përputhshmëri të arsyeshme të përfitimeve dhe kostove me kalimin e kohës dhe kjo është në
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përputhje me kapitalin ndër brez. Siç u përmend, huamarrja e qeverisë për zhvillim është
objekt i interesit dhe debatit të vazhdueshëm midis ekonomistëve.
Obligacionet e qeverisë janë një mjet i popullarizuar për qeveritë për të mbledhur fonde, me
studiuesit duke argumentuar se, pasi familjet supozohet se janë mbajtës të obligacioneve me
shumicë, borxhi në këtë mënyrë është i brendshëm dhe efekti në ekonomi është minimizuar
Sidoqoftë, nëse obligacionet qeveritare mbahen nga ndërmjetësit financiarë, rezultatet janë
disi të ndryshme. Ky mendim i kundërt është se lëshimi i bonove qeveritare për të financuar
programet e infrastrukturës çon në një rritje të normave të interesit, duke tërhequr investime
private dhe duke zvogëluar investimet kombëtare në përgjithësi. (Mukma, 2002)
Tarifat publike
Edhe pse taksat dhe tarifat përbëjnë pagesa publike, ato janë të dallueshme. Taksa është e
pavullnetshme, ndërsa një tarifë është vullnetare dhe paguhet gjatë blerjes së shërbimeve
qeveritare ose përdorimit të shërbimeve publike. Së dyti, të ardhurat nga taksat përdoren për
qëllime të përgjithshme publike, ndërsa të ardhurat nga një tarifë përdoren për të mbuluar
koston e ofrimit të një shërbimi specifik (Ulbrich, 2003).
Tarifat publike ndahen në tre kategori. E para, licencat dhe lejet, kanë të bëjnë me të drejtën
për t'u përfshirë në aktivitete të caktuara. Kategoria e dytë ka të bëjë me tarifat ndaj
qytetarëve që dëshirojnë të përdorin shërbimet qeveritare siç janë mbledhja e mbeturinave.
Grupi i tretë janë pagesa për shërbime ndaj subjekteve publike hibride të ndara në një farë
mënyre nga qeveria. Përparësia e përdorimit të tarifave, në teori, është se kjo formë e pagesës
maksimizon vlerën nga infrastruktura ose shërbimi pasi ekziston një marrëdhënie e supozuar
e drejtpërdrejtë midis përdorimit dhe tarifave. Kjo rezulton në shpërndarjen më të mirë të
burimeve ndërmjet infrastrukturës publike dhe sektorëve të tjerë të ekonomisë (Ulbrich,
2003).
Sidoqoftë, është e vështirë të caktoni tarifat e përdoruesit në atë mënyrë që të arrihen çmime
të përkryer efikase, domethënë të përcaktoni çmimin optimal. Më parë, aspiratat socioekonomike nga qeveritë u përpoqën të përcaktonin çmimet duke diferencuar llojet e
përdoruesve. Për shembull, në rastin e energjisë elektrike përdoruesit komercialë u ngarkuan
më shumë sesa familjet. Me futjen e reformave të tregut dhe çmimeve reflektuese të kostos,
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këto subvencione në përgjithësi kanë qenë të pabazuara në interes të rritjes së efikasitetit dhe
uljes së kostove për të gjithë përdoruesit.
Sidoqoftë, pasi qeveritë zakonisht nuk synojnë të përfitojnë nga shërbimet e tyre, të ardhurat
e krijuara nga tarifat janë rreptësisht të kufizuara. (AllenConsultingGroup, 2003)
Sektori Privat:
Ndërsa shumica e infrastrukturës publike në të gjitha vendet ishte financuar më parë nga
sektori publik, qeveritë tani po i afrohen sektorit privat. Kjo ndërmarrje e përbashkët,
Partneriteti Publiko-Privat (PPP), është një shërbim qeveritar ose ndërmarrje biznesi privat,
i cili financohet dhe operohet përmes një partneriteti të qeverisë dhe një ose më shumë
ndërmarrjeve të sektorit privat. (Cohen&Percoco, 2004)
Cohen dhe Percoco përmbledhin zhvillimin e shpejtë të strukturave PPP kështu:
• pamundësia për të financuar projektet e infrastrukturës nga buxhetet e shtetit
• Kontraktimi tradicional po krijonte vonesa në ekzekutim dhe tejkalime të kostos
• Funksionimi, menaxhimi dhe mirëmbajtja joefikase e projektit.
Në një kornizë legjislative dhe institucionale, mjaft fleksibël për të përmbushur objektivat e
mësipërme, qeveritë ftojnë ndërtimin, financimin dhe funksionimin e projekteve të sektorit
privat për të arritur
• një përshpejtim i programit të tyre të investimeve në infrastrukturë
• për të transferuar rrezikun nga publiku në sektorin privat
• përdorimi i financimit të projektit për të siguruar një kthim adekuat të
investitorëve dhe për të përmbushur detyrimet e shërbimit të borxhit ndaj
huadhënësve. (CohenR&PercocoM, 2004)
Efekti i investimit të infrastrukturës publike në PBB komplikohet kur përfshihet politika
qeveritare në lidhje me metodën e financimit. Shumica e studimeve në lidhje me këtë çështje
janë teorike, duke supozuar se opsionet e financimit të infrastrukturës janë ose tatimore ose
deficit ose të dyja. Këto studime përdorin taksimin dhe financimin e deficitit në nivelin total,
ku kërkohet hulumtim i mëtutjeshëm për të dalluar rrjedhën e fondeve. (Hansen, 2001).
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2.5.Investimet infrastrukturës publike në Kosovë
Që nga viti 2008, autoritetet kanë aplikuar një politikë fiskale kundër-ciklike që favorizon
investimet publike në infrastrukturë për të mbështetur rritjen ekonomike. Deficiti i përgjithshëm
qeveritar – që mbulon qeverinë qendrore dhe lokale – arriti kulmin në 3.0 për qind të BPV-së
në vitin 2013. Me gjithë përkeqësimin e deficitit prej afro 3 pikë përqindjeje të BPV-së që nga
viti 2008, borxhi bruto i përgjithshëm i qeverisë mbeti në nivele të qëndrueshme, në 17.5 për
qind të BPV-së mesatarisht. Nga viti 2008 deri në vitin 2012, investimet publike janë rritur nga
8 për qind të BPV-së në 11 për qind. Kjo rritje kryesisht vjen si pasojë e zbatimit të një projekti
të vetëm madhor të transportit, Rrugës 7 2 . Ky projekt përbënte 40 për qind të shpenzimeve
totale kapitale për 2012 dhe 2013. Stoku i kapitalit ishte mesatarisht 50 për qind e BPV-së gjatë
periudhës së njëjtë, me përmirësime të vogla pas vitit 2012 për shkak të investimeve të mëdha
që nga viti 2009 (IMF, 2016).

Figura 2 Kosova: Borxhi dhe deficiti i përgjithshëm i qeverisë (përqindje e BPV)
Burimet: IMF 2016
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Figura 3 Kosovë: Investimet publike dhe stoku i kapitalit (përqindje e BPV)
Burimet: IMF 2016
Pas konfliktit, rreth një e treta e shpenzimeve publike janë ndarë për financimin e zhvillimit të
infrastrukturës bazike. Investimet publike përbënin 10 për qind të BPV-së në vitin 2013 dhe 36
për qind të shpenzimeve primare. Shkalla e realizimit të shpenzimeve kapitale (ndarja
buxhetore në krahasim me ekzekutimin aktual) gjithashtu është përmirësuar gjatë kësaj
periudhe, nga 80 për qind në vitin 2008 në mesatarisht 90 për qind në periudhën 2009-13,
ndonëse kjo pjesërisht reflekton ndikimin e një projekti madhor rrugor.
Investimet publike financohen kryesisht përmes burimeve të brendshme. Financimi i jashtëm
për investime ra ndjeshëm nga nivelet e vërejtura në fillim të viteve 2000 4 . Deri më 2013,
donatorët financuan më pak se 7 për qind të investimeve publike. Megjithatë, rreth 40 për qind
të këtij financimi të jashtëm zhvillohet jashtë buxhetit (pra, administrohet drejtpërdrejti nga
donatorët dhe nuk është i përfshirë në buxhet).

Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, investimet publike në Kosovë kanë qenë relativisht të
larta, duke reflektuar prioritetin e autoriteteve për të nxitur shpenzime që çojnë në rritje. Që nga
viti 2008, Kosova ka shpenzuar më shumë në investime publike sesa mesatarja e vendeve në
zhvillim dhe në ngjitje në Evropë (EDE) (Figura 5), duke reflektuar prioritetin e autoriteteve
për t’i mbështetur shpenzimet që nxisin rritje. Përkundër shpenzimeve më të mëdha për
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investime gjatë dekadës së fundit, stoku i kapitalit në Kosovë mbetet pak nën mesataren e
vendeve fqinje. (Johann Seiwald, 2015)

Figura 4 Kosovë: Investimet publike, krahasime me vende të ngjashme (2005 PPP$përshtatur, përqindje e PBB)
Burimet: IMF 2016

Investimet në projekte infrastrukturore të të transportit varen nga disa kushte të nevojshme të
tregut. Në rastin e vendeve të Ballkanit dhe të Kosovës, do të ishte e rëndësishme të
identifikohen dhe të vërtetohen prania e kushteve të tilla të tregut. Në mungesë të kushteve të
tregut, investimet në transport mund të gjenerojnë akses të përmirësuar dhe lëvizshmëri të
përkohshme. Sidoqoftë, nëse ekzistojnë kushtet e tregut dhe masat e politikave janë të
përshtatshme dhe të forta, investimet në infrastrukturën e transportit mund të promovojnë
zhvillimin lokal dhe rajonal dhe potencialisht do të kontribuojnë në përmirësimin e mjedisit.
Një grup sugjerimesh që mund të çojnë në investime adekuate të projekteve të transportit,
paraqitet si më poshtë:
1. Projektet duhet të shoqërohen me politika, dhe plane dhe programe.
2. Projektet infrastrukturore duhet të bëhen si pjesë e rrjetit të përgjithshëm, jo si projekte
të vetme.
3. Proceset e vendimmarrjes duhet të harmonizohen në të gjitha nivelet e planifikimit.
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4. Planifikimi i infrastrukturës së transportit duhet të diskutohet si një ndarje e përdorimit
të tokës, zhvillimit të komunitetit dhe zhvillimit urban dhe nuk duhet të përqendrohet
vetëm në ndërtimet e infrastrukturës. Menaxhimi i kërkesës duhet të luajë një rol të
rëndësishëm në përcaktimin se si duhet të shpërndahen investimet e transportit.
5. Projektet e investimeve të infrastrukturës së transportit nuk duhet të neglizhohen
ndikimet mjedisore dhe sociale të projekteve të transportit, dhe ato duhet të
përqendrohen në ndikimet që prodhojnë efekte në të gjithë rrjetin, jo vetëm në vendet e
projekteve (Limani, 2019).
Bazë të kësaj investimet infrastrukturore publike duhen të kenë programe të veqanta dhe se si
duhet këto investime të shpërndahen.

Figura 5 Investimet publike në Kosovë
Burimi: (TradingEconomics, 2019)
Investimet publike në Kosovë kanë pasur ndryshime të mëdha ndër vite gjat vitit 2012-2014
kanë pasur një ngritje të lartë ndëras gjatë periudhes 2014-2016 investimet publike kanë pësuar
një ulje drastike. (TradingEconomics, 2019)
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Megjithatë, shpenzimet në autostradat thithën pjesën më të madhe të buxhetit të kapitalit.
Pothuajse për tërë periudhën pas pavarësisë së Kosovës, shpenzimet e kapitalit publik u
dominuan kryesisht nga ndërtimi i Rrugës 7, që lidh Prishtinën me kufirin shqiptar (me një
kosto prej rreth 20 përqind të PBB-së), dhe Itinerari 6, që lidh Prishtinën me Maqedoninë
kufitare. Përfundimi i projektit Itinerari 6 do të marrë pjesën më të madhe të hapësirës fiskale
në dispozicion deri në vitin 2019 (me kostot e vlerësuara të jenë në rangun e 10-12 përqind të
PBB-së).
Ndërsa shpenzimet e kapitalit të Kosovës kanë qenë relativisht të larta, stoku i përgjithshëm i
kapitalit ka mbetur nën mesataren e BE dhe vendet fqinje. Stoku i kapitalit publik aktualisht
është 20 përqind nën mesataren e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe 60 përqind nën
mesataren e BE. Kjo pasqyron pjesërisht një pozicion fillestar shumë të ulët, pasi Kosova ishte
krahina më e varfër dhe më pak e zhvilluar në ish-Jugosllavi. Për sa i përket përbërjes,
infrastruktura e re projektet janë mbizotëruar nga Ndërtimi i Rrugës 6 dhe 7. Ndërsa shpenzimet
e kapitalit të Kosovës kanë qenë relativisht të larta, stoku i përgjithshëm i kapitalit ka mbetur
nën mesataren e BE dhe vendet fqinje. Stoku i kapitalit publik aktualisht është 20 përqind nën
mesataren e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe 60 përqind nën mesataren e BE. Kjo pasqyron
pjesërisht një pozicion fillestar shumë të ulët, pasi Kosova ishte krahina më e varfër dhe më
pak e zhvilluar në ish-Jugosllavi. Për sa i përket përbërjes, infrastruktura e re projektet janë
mbizotëruar nga Ndërtimi i Rrugës 6 dhe 7. (IMF, 2017)
Strategjia Kombëtare e Zhvillimit (SKZH) 2016-2021 përshkruan fushat kryesore me përparësi
për të adresuar pengesat në zhvillim. Pas miratimit të një klauzole të rishikuar të investimeve5
të rregullës fiskale, e cila lejon që shpenzimet kapitale të financuara nga donatorët të mos
llogariten drejt kufijve të deficitit, autoritetet po përpiqen të forcojnë kornizën e tyre të
planifikimit për të përfituar nga burimet e reja. Në Mars 2016, autoritetet miratuan për herë të
parë një listë të projekteve prioritare 6, e cila përbën bazën për mobilizimin e donatorëve dhe
zhvillimin e financimit të partnerëve. Kostot totale të vlerësuara janë në intervalin prej 850
milion € - 1 miliardë euro (15-20 përqind e PBB-së). Sigurisht, projektet prioritare mund të
rishikohen me kalimin e kohës, në varësi të ndryshimeve politike dhe disponueshmërisë së
financimit të brendshëm dhe të jashtëm. (IMF, 2017)
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Sidoqoftë, kuadri i menaxhimit të investimeve publike duhet të jetë forcuar në mënyrë
thelbësore për të përmirësuar efikasitetin e shpenzimeve publike për infrastrukturën. Investimi
publik mund të jetë një katalizator i rëndësishëm për rritjen ekonomike, por përfitimi i
investimeve shtesë varet thelbësisht nga efikasiteti i tij. Raportet e Vlerësimit të Menaxhimit të
Investimeve Publike tregojnë për dobësi të konsiderueshme institucionale në praktikat e
menaxhimit të investimeve publike. Këto dobësi janë më të theksuara në disa fusha:
•

Projekti ,vlerësimi, përzgjedhja dhe menaxhimi,

•

Planifikimi kombëtar dhe koordinimi qendror-lokal,

•

Buxhetet shumëvjeçare dhe gjithëpërfshirja e tyre,

•

Vlerësimi i projekteve në shkallë të gjerë.

Në të njëjtën kohë, raportet pranojnë njëfarë progresi, siç është botimi i Strategjisë Kombëtare
të Zhvillimit dhe tubacionit të vetëm të projektit, të cilat janë bërë gurthemelet e strategjisë së
qeverisë për përparimin e projekteve dhe lehtësimin e diskutimeve dhe negociatave me
donatorët dhe IFI-të.
Lista e projekteve të kapitalit parësor të Kosovës e njeh plotësisht rëndësinë kritike të adresimit
të ngushticave të mëdha të infrastrukturës.Kosova ka themeluar një Komitet Kombëtar të
Investimeve (NIC), i cili miraton dhe azhurnon listën e projekteve prioritare, si dhe monitoron
zbatimin e tij. Fokusi është kryesisht në infrastrukturën e transportit (veçanërisht rrugët dhe
hekurudhat) dhe kapacitetin e gjenerimit të energjisë. (IMF, 2017)
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2.6.Rasti i studimit 1: Investimet infrastrukturore në SHBA

Investimet bruto të qeverisë pa ato të mbrojtjes (federale, shtetërore dhe lokale) në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës kryesisht kanë shënuar rënie që nga vitet 1960, duke rënë nga niveli
që ishte mbi 4% e PBB-së në rreth 2.5% në 2016, si është treguar në Figurën X.
Në përgjithësi, investimi bruto i përgjithshëm si përqindje e PBB-së ishte më i lartë për një
kohë të gjatë rreth viteve të 30-ta, para se të ulet ndjeshëm gjatë dhe menjëherë pas fundit të
Luftës së Dytë Botërore, pasi që investimet bruto të qeverisë kaluan në shpenzime të lidhura
me mbrojtjen e vendit dhe PBB u rrit shpejtë. Investimet bruto publike infrastrukturore në vitet
1960 u rritën në nivele të ngjashme të shikuara para Luftës së Dytë Botërore, dhe më pas filluan
ngadalë të bien me kalimin e kohës.
Është e zakonshme që të kufizohet analiza e investimeve në infrastrukturë për investime të
papërcaktuara; investimet kombëtare në mbrojtje në përgjithësi nuk i përshtaten përkufizimit
të infrastrukturës, sepse ato nuk janë në dispozicion të publikut për të ndihmuar në prodhimin
e mallrave dhe shërbimeve. Në vitin 2016, rreth 54% e investimet federale u drejtuan për
qëllime të mbrojtjes kombëtare, ndërsa rreth 46% iu drejtuan qëllime tjera publike.
Në Figurën X është paraqitur shkalla e investimeve infrastrukturore në raport me PBB në
SHBA (M. Stupak, J. ,2018).
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Figura 6 Investimet publike infrastrukturore në SHBA gjatë kohës në raport me PBB
Burimi: M. Stupak, J. (2018).

Investimet në infrastrukturë, veçanërisht projektet e transportit, mund të kenë ndikime të
konsiderueshme në produktivitetin ekonomik. Qeveritë bëjnë investime në projektet e
infrastrukturës së transportit për të mbështetur zhvillimin, për të nxitur rritjen ekonomike, për
të lehtësuar mangësitë ekzistuese ose për të rritur komoditetin e publikut. Në shekullin XIX,
vlera e madhe pozitive ekonomike e marrë nga investimet në sistemet e transportit u konsiderua
si e vetëkuptueshme, dhe mbi këtë bazë u bënë investime të mëdha në rrugë, hekurudha dhe
kanale. Revolucioni industrial bëri që infrastruktura të zhvillohet shumë duke e lënë anash
elementin e ndotjes së mjedisit dhe disa aspektet tjera sociale. Në këtë kontekst pas viteve të
1960-ta filloi debati në nivele të ndryshme për të diskutuar ndikimet tjera të investimeve
infrastrukturore përveq atyre të transportit. Sot, vendet në zhvillim i shikojnë investimet e
transportit si përbërës kryesorë për zhvillimin dhe zhvillimin ekonomik (US Department of
Transportation, 2019).
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2.7.Rasti i studimit 2: Investimet infrastrukturore në Kanada
Vlera aktuale e infrastrukturës publike dhe private të Kanadasë qëndroi në 852 miliardë dollarë
në 2018, me një rritje prej 47 miliardë dollarë nga viti 2017. Niveli i vlerës aktuale të vitit
2018 përfaqësonte 7.7% të pasurisë kombëtare. Në terma real (vëllim), kjo ishte një rritje prej
2.7% në vlerën aktuale të infrastrukturës nga viti i kaluar dhe ishte 37.4% më e lartë se në vitin
2009, vitin e parë të të dhënave në dispozicion.
Investimet në infrastrukturë arritën vlerën prej 85.8 miliardë dollarë në vitin 2018, që
përfaqëson 25.9% të të gjithë investimeve jo-rezidenciale në Kanada. Mbi 585,000 vende pune
u shoqëruan me prodhimin e aseteve të infrastrukturës në 2018, 17,000 më shumë punë sesa në
vitin 2017.
Në konkluzion nga kjo pjesë mund të themi se investimet në infrastrukturë gjenerojnë vende
pune dhe kanë ndikim pozitiv në ekonominë e vendit.
Në terma realë, investimet publike dhe private në infrastrukturë në Kanada ishin relativisht të
pandryshuara në vitin 2018 pas një rritje të konsiderueshme prej 6.8% në 2017. Më shumë se
gjysma e provincave dhe territoreve shijuan investime të rritura në 2018, ndërsa regjioni apo
provinca më e madhe Quebec kishte investim të pandryshuar. Regjioni Yukon pati rritjen më
të madhe me 1.4%. Ka pasur ngadalësim të investimeve në regjionin Newfoundland dhe
Labrador (-2.8%) dhe Manitoba (-1.7%).
Nga kjo pjesë mund të konkludojmë se investimet infrastrukturore publike nuk realizohen
uniform në tërë shtetin, por ato realizohen në bazë të prioriteteve strategjike të qeverisë.
Më tutje analizimi i rastit të Kanadasë nxjerrë në pah se investimet publike në infrastrukturë u
rritën 0.8% në 2018 pas një rritje shumë më të madhe prej 8.0% në 2017. Vetëm në regjionet
Newfoundland dhe Labrador dhe Manitoba kishin investime më të ulëta të infrastrukturës
publike në 2018. Investimet private në infrastrukturë ishin në rënie në çdo krahinë dhe territor,
përveç Saskatchewan (+ 0.8%). Në shkallë vendi, investimet në infrastrukturë private ranë
1.6%, pas një rritje prej 4.3% vitin e kaluar. Në përgjithësi, një pjesë më e madhe e investimeve
në infrastrukturë buron nga sektori publik, duke përfaqësuar mesatarisht rreth dy të tretat e
totalit të investimeve.
Nga kjo pjesë e rastit të studimit konkludojmë se sektori publik, gjegjësisht qeveria është në
pozicion më të mirë të realizojë investime infrastrukturore se sa sektori privat. Nuk është e
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kjartë nëse një fenomen i tillë është indikator i qëndrueshëm i zhvillimit ekonomik, prandaj
mbetët të hulumtohet në hulumtimet e ardhshme ky fenomen.
Në Kanada, autostradat dhe strukturat dhe rrjetet rrugore morën pjesën më të madhe të
investimeve, e cila mbështet shërbimin e transportit. Në vitin 2018, investimet në autostradat
dhe strukturat rrugore dhe rrjetet zënë mbi një të pestën (22.5%) të investimeve totale në
infrastrukturë në Kanada. Përjashtimet përfshijnë Newfoundland dhe Labrador dhe Manitoba,
të cilët kanë një pjesë më të madhe të investimeve në rrjetet e transmetimit të energjisë, për
Kolumbinë Britanike ishte tubacione, ndërsa në Yukon dhe Territoret Veriperëndimore, një
pjesë më e madhe u investua në spitale.
Nga kjo pjesë konkludojmë se investimet publike në infrastrukturë, vendimet, planet dhe
alokimi i burimeve realizohet bazuar në programet afatgjate zhvillimore dhe në këtë bazë bëhet
prioritizimi i llojeve të investimeve infrastrukturore publike. (CanadaGovernment, 2019).
Kontributi ekonomik i investimeve në infrastrukturë në Kanada
Investimi në asetet e infrastrukturës mund të rezultojë në një kontribut të rëndësishëm në
ekonominë e Kanadasë, pasi këto projekte shpesh të mëdha kanë ndikime në shumë industri.
Për shembull, investimi në një urë apo rrugë, jo vetëm që kontribuon në prodhimin e industrisë
së ndërtimit, por edhe në industrinë e çimentos, industrinë e rërës dhe zhavorrit dhe një mori të
industrive të shërbimeve që ofrojnë inpute për projektin. Kontributi ekonomik i drejtpërdrejtë
dhe i tërthortë nga investimet në infrastrukturë publike dhe private u rrit me 1.7 miliard dollarë
nga 2017 në 64.2 miliardë dollarë në vitin 2018, me investime që llogariten direkte 56% të
totalit dhe indirekte 44%.
Mbi 585,000 vende pune u shoqëruan me prodhimin e aseteve të infrastrukturës në 2018,
17,000 më shumë punë sesa në vitin 2017. Shumica e provincave dhe territoreve kishin më
shumë punë nga investimet në infrastrukturë në vitin 2018 sesa në vitin 2017. Në shkallë vendi,
54% e totalit të vendeve të punës ishin rezultat i drejtpërdrejtë investime, ndërsa 46% ishin
indirekte nga spin-off-et në industri të tjera. (CanadaGovernment, 2019)
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Figura 7 Investimet infrastrukturës publike dhe private ndër vite në Kanada
Në përfundim të këtij rasti të studimit, konsiderojmë se çdo pyetje që e vendosë në diskutim
nëse investimet infrastrukturore kontribuojnë në ekonominë e një vendi, përgjigja do të jetë
pozitive. Është e diskutueshme në këtë rast situata ku sektori privat investon shumë më pak në
infrastrukturë se sa ai publik. Gjetjet e këtilla e konfirmojnë kontrollin e shtetit mbi
infrastrukturën në tërësi. Kjo në aspektin mikroekonomik dhe në aspektin makroekonomik
paraqet sfidë për sektorin privat duke aluduar në industritë tjera siç janë industria e prodhimit,
e telekomunikacionit, industria e teknologjisë së informacionit, industria ushqimore , etj.
(CanadaGovernment, 2019)
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2.8.Zhvillimi ekonomik
Zhvillimi ekonomik, është procesi përmes të cilit ekonomitë kombëtare të thjeshta me të
ardhura të ulëta shndërrohen në ekonomi moderne industriale. Megjithëse termi zhvillim
ekonomik ndonjëherë përdoret si sinonim për rritjen ekonomike, përgjithësisht përdoret për të
përshkruar një ndryshim në ekonominë e një vendi që përfshin përmirësime cilësore dhe
sasiore. Teoria e zhvillimit ekonomik - se si ekonomitë primitive dhe të varfra mund të
evoluojnë në ato të sofistikuara dhe relativisht të prosperuara - ka një rëndësi kritike për vendet
e pazhvilluara, dhe zakonisht është në këtë kontekst që diskutohen çështjet e zhvillimit
ekonomik. (Nove, 2019)

Zhvillimi ekonomik së pari u bë një shqetësim i madh pas Luftës së Dytë Botërore. Me
mbarimin e epokës së kolonializmit Evropian, shumë ish koloni dhe vende të tjera me standard
të ulët jetese u quajtën vende të pazhvilluara, për të krahasuar ekonomitë e tyre me ato të
vendeve të zhvilluara, për të cilat u kuptua se ishin Kanada, Shtetet e Bashkuara, ato të
perëndimit Evropa, shumica e vendeve të Evropës Lindore, Bashkimi Sovjetik i atëhershëm,
Japonia, Afrika e Jugut, Australia dhe Zelanda e Re. Ndërsa standardet e jetesës në shumicën e
vendeve të varfra filluan të rriten në dekadat pasuese, ato u riemërtuan vendet në zhvillim.
Nuk ka një përcaktim të pranuar në mënyrë universale se çfarë është një vend në zhvillim, as
nuk ekziston një nga ato që përbëjnë procesin e zhvillimit ekonomik. Vendet në zhvillim
zakonisht kategorizohen nga një kriter i të ardhurave për kokë banori, dhe zhvillimi ekonomik
zakonisht mendohet të ndodhë ndërsa rriten të ardhurat për kokë banori. Të ardhurat për kokë
banori të një vendi është masa më e mirë në dispozicion e vlerës së mallrave dhe shërbimeve të
disponueshme, për person, për shoqërinë në vit. Megjithëse ekzistojnë një numër problemesh
për matjen e nivelit të të ardhurave për kokë banori dhe shkallës së rritjes së tij, këta dy tregues
janë më të mirët në dispozicion për të ofruar vlerësime të nivelit të mirëqenies ekonomike
brenda një vendi dhe të rritjes së tij ekonomike. (Krueger, 2019)

Është mirë të merren parasysh disa nga vështirësitë statistikore dhe konceptuale të përdorimit
të kriterit konvencional të moszhvillimit përpara se të analizohen shkaqet e moszhvillimit.
Vështirësitë statistikore janë të njohura. Edhe nëse analiza kufizohet në vendet e pazhvilluara
dhe ato në zhvillim në Azi, Afrikë dhe Amerikën Latine, ka vende të pasura të naftës që kanë
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të ardhura për kokë banori shumë më tepër se pjesa tjetër, por që ndryshe nuk janë të zhvilluara
në karakteristikat e tyre të përgjithshme ekonomike.
Së dyti, ekzistojnë një sërë vështirësish teknike që i bëjnë të ardhurat për kokë banori të shumë
vendeve të pazhvilluara (të shprehura në terma të një monedhe ndërkombëtare, siç është dollari
amerikan) një masë shumë e papërpunuar e të ardhurave reale të tyre për frymë.
Këto vështirësi përfshijnë defektshmërinë e statistikave themelore të të ardhurave kombëtare
dhe të popullsisë, papërshtatshmërinë e kursit zyrtar të këmbimit, në të cilin të ardhurat
kombëtare për sa i përket monedhave vendase përkatëse shndërrohen në emërues të përbashkët
të dollarit amerikan, dhe problemet e vlerësimit të vlera e përbërësve jo-paratë e të ardhurave
reale në vendet e pazhvilluara. (Hackett, 2019)
Në fund, ka probleme konceptuale në interpretimin e kuptimit të dallimeve ndërkombëtare në
nivelet e të ardhurave për kokë banori.

Megjithëse vështirësitë me masat e të ardhurave janë të përcaktuara mirë, masat e të ardhurave
për kokë banori lidhen në mënyrë të arsyeshme mirë me masat e tjera të mirëqenies ekonomike,
siç janë jetëgjatësia, niveli i vdekshmërisë foshnjore dhe niveli i shkrim-leximit.
Deri sa një ndryshim, të themi, 10% (përqind) në të ardhurat për kokë banori midis dy vendeve
nuk do të konsiderohej domosdoshmërisht tregues i një ndryshimi në standardet e jetesës midis
tyre, ndryshimet aktuale të vërejtura janë të një madhësie shumë më të madhe.
Për shembull, të ardhurat për kokë banori të Indisë u vlerësuan në 270 dollarë në 1985. Në të
kundërt, vlerësimi i Brazilit vlerësohej të ishte 1640 dollarë, dhe Italia ishte 6,520 dollarë.
Ndërsa ekonomistët kanë përmendur një numër arsyesh pse implikimi se standardi i jetesës në
Itali ishte 24 herë më i madh se ai i Indisë mund të ishte i njëanshëm lart, askush nuk do të
dyshonte se standardi i jetesës italiane ishte dukshëm më i lartë se ai i Brazilit, i cili nga ana
tjetër ishte më i lartë se ai i Indisë nga një diferencë e gjerë. (Hackett, 2019)
Interpretimi i një niveli të ulët të të ardhurave për kokë banori si një indeks i varfërisë në një
kuptim material mund të pranohet me dy kualifikime. Së pari, niveli i jetesës materiale nuk
varet nga të ardhurat për kokë banori si e tillë, por nga konsumi për frymë.
Së dyti, varfëria e një vendi reflektohet më besnikërisht nga standardi përfaqësues i jetës së
masës së madhe të popullit të tij. Kjo mund të jetë shumë më poshtë se mesatarja aritmetike e
thjeshtë e të ardhurave për kokë banori ose konsum kur të ardhurat kombëtare shpërndahen
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shumë në mënyrë të pabarabartë dhe ekziston një hendek i gjerë në standardin e jetesës midis
të pasurve dhe të varfërve.

Përkufizimi i zakonshëm i një vendi në zhvillim është ai i miratuar nga Banka Botërore: "vendet
në zhvillim me të ardhura të ulëta" në 1985 u përcaktuan si ato me të ardhura për kokë banori
nën 400 dollarë, "Vendet në zhvillim me të ardhura të mesme" përcaktoheshin si ato me të
ardhura për kokë banori midis 400 dhe 4,000 $. (Krueger, 2019)
Për të qenë të sigurt, vendet me të ardhura të njëjta për kokë banori mund të mos ngjajnë me
njëra-tjetrën, disa vende mund të rrjedhin pjesën më të madhe të të ardhurave të tyre nga
ndërmarrjet me intensitet kapitali, siç është nxjerrja e naftës, ndërsa vendet e tjera me të ardhura
të ngjashme për kokë banori mund të kenë më shumë përdorime dhe më produktive të forcës
së tyre të punës për të kompensuar mungesën e pasurisë në burime. Kuvajti, për shembull,
vlerësohej se kishte të ardhura për kokë banori 14,480 dollarë në 1985, por 50% (përqind) e të
ardhurave kishin origjinë nga nafta. Në pjesën më të madhe, treguesit ekonomikë dhe socialë
të Kuvajtit ranë shumë më poshtë se sa vendet e tjera me të ardhura të ngjashme për kokë
basnori kishin arritur.

Ekonomitë e planifikuara qendrore gjithashtu konsiderohen si një klasë e veçantë, megjithëse
Kina dhe Koreja e Veriut konsiderohen në mënyrë universale vendet në zhvillim. Një vështirësi
e madhe është se çmimet shërbejnë më pak si tregues të mungesës relative në ekonomitë e
planifikuara qendrore dhe kështu janë më pak të besueshme si tregues të disponueshmërisë për
kokë banori të mallrave dhe shërbimeve sesa në ekonomitë e orientuara nga tregu.
Vlerësimet e rritjes së përqindjes në të ardhurat reale për kokë banori i nënshtrohen një kufiri
disi më të vogël gabimi sesa vlerësimet e niveleve të të ardhurave. Ndërsa ndryshimet nga viti
në vit në të ardhurat për kokë banori ndikohen shumë nga faktorë të tillë si moti (i cili ndikon
në prodhimin bujqësor, një përbërës të madh të të ardhurave në shumicën e vendeve në
zhvillim), kushtet e tregtisë së një vendi dhe faktorë të tjerë, nivelet e rritjes për të ardhurat për
periudha prej një dekade apo më shumë janë fuqimisht treguese të shkallës në të cilën mirëqenia
mesatare ekonomike është rritur në një vend. (Krueger, 2019)
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Zhvillimi ekonomik dhe rritja ekonomike, si fenomene progresive ekonomike, janë të lidhura
ngushtë. Deri në vitet 1960, teoria e zhvillimit ekonomik trajtohej si një shtrirje e teorisë
konvencionale ekonomike dhe për rrjedhojë zhvillimi barazohej me rritjen. Rritja, në këtë
kuptim, përcaktohet thjesht si një rritje në prodhimin kombëtar. Sidoqoftë, më parë
argumentoi se zhvillimi nuk duhet të kufizohet apo lidhet me rritjen; ajo duhet të përfshijë
aspektet e barazisë sociale, të tilla si ulja dhe eleminimi i varfërisë, pabarazisë dhe papunësia.
Më vonë, ekonomisti Todaro e zgjeroi konceptin e zhvillimit duke e trajtuar si diçka e
konceptuar si një proces shumëdimensional që përfshin ndryshime të mëdha në strukturat
shoqërore, qëndrimet popullore dhe institucionet kombëtare, si dhe përshpejtimin e rritjes
ekonomike, uljen e pabarazisë dhe zhdukjen e varfërisë absolute.

Zhvillimi ekonomik, , përfshin faktorët social të arsimit dhe përmirësimet shëndetësore,
mbrojtjen e mjedisit; me përfitimet ekonomike të shpërndarjes efikase të burimeve, dhe
rritjes së qëndrueshme. Përcaktimi i zhvillimit ekonomik përmes koncepteve të shoqërisë
civile, si dhe atyre që lidhen me sektorin publik dhe privat, rezulton në faktorë të mundshëm
që janë cilësor dhe rrallë të përcaktueshëm. (Jomo&Reinert, 2005)
Më tej, Hirschmann vuri në dukje se, në varësi të nevojave ose përparësive ekonomike,
fokusi i qeverisë për zhvillimin mund të ndryshojë sipas vendit dhe kohërave. Meqenëse
koncepti është i gjerë dhe rrjedh nga faktorë cilësor, matja e zhvillimit mbetet një sfidë.
Sidoqoftë, shumica e ekonomistëve empirikë argumentojnë se matja e saktë e rezultateve
mund të sigurojë një përfaqësues për kontributet e efekteve jo të matshme.Për të matur
efektet e investimeve publike në infrastrukturë për këtë studim, kërkohet një tregues i
matshëm për zhvillimin. Rritja ekonomike është treguesi kryesor për këtë detyrë, pasi ajo
mund të matet përmes Prodhimit Kombëtar Bruto (GNP) ose Prodhimit të Brendshëm Bruto
(GDP) dhe këto zakonisht përdoren si një përfaqësues për zhvillimin e përgjithshëm
ekonomik. (Abelson, 2008)
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Teoria e Rritjes Ekonomike
Rritja ekonomike dhe përcaktuesit e saj janë burime tradicionale për debat. Puna e hershme u
ndërmor nga Harrod dhe Domar, të cilët në mënyrë të pavarur përdorën një model Keynesian
për të analizuar rritjen ekonomike në një kornizë të ekonomisë së mbyllur, duke prodhuar
kështu bashkërisht modelin Harrod-Domar (HD).
Modeli HD bazohet në tre supozime. Së pari, ekonomia gjeneron kursime (S) në një proporcion
të vazhdueshëm të të ardhurave kombëtare(Y):
S =sY

(2.1)

ku s është raporti margjinal dhe mesatar i kursimit.

Së dyti, ekonomia është në ekuilibër, domethënë, investimet e planifikuara janë të barabarta me
kursimet e planifikuara:
I=S

(2.2)

Së treti, investimi përcaktohet nga rritja e pritshme e të ardhurave kombëtare (∆Y) dhe një
koeficient teknik fiks, i njohur si Raporti i Prodhimit të Kapitalit në rritje (ICOR):
I =v∆Y

(2.3)

Sipas përkufizimit, niveli i rritjes ekonomike (g,y) është ndryshimi i të ardhurave për njësi
të të ardhurave
gy=∆y/y

(2.4)

Zëvendësimi i marrëdhënies në ekuacionet (2.2) dhe (2.3) jep një përkufizim alternativ të
rritjes si
Gy=s/v

(2.5)

Ekuacioni i mësipërm (2.5) nënkupton që, nëse supozimet themelore përmbushen, atëherë
ekonomia rritet me një normë të përcaktuar nga parametrat s dhe v.
Sidoqoftë, të paktën dy nga këto supozime mund të mos zbatohen në praktikë. Së pari, ICOR
fikse nënkupton që ekziston një marrëdhënie fikse midis sasisë së stokut të kapitalit dhe
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prodhimit. Së dyti, pasi që inputi i punës nuk është futur në model, supozohet se oferta për
punë është elastike. Të dyja këto supozime janë të dobëta dhe kështu nuk ka gjasa të zbatohet.

Një model i mëvonshëm i marrë nga bashkëpunimi midis Solow dhe Swan qetësoi supozimet
e ICOR fikse dhe përdorimin e punës në modelin HD. Modeli i modifikuar njihet si SolowSwan ose thjesht modeli i rritjes neoklasike. Aspektet kryesore të modelit Solow-Swan janë
shtimi i punës si një faktor i prodhimit dhe një variabël teknologjike që ndryshon nga kapitali
dhe faktorët e punës. Për më tepër, modeli SolowSwan supozon kthime të vazhdueshme në
shkallë (CRTS), duke zvogëluar kthimet në lidhje me secilin input dhe elasticitet pozitiv të
zëvendësimit midis inputeve. (Solow, 1956)

Më vonë, studimi i Solow (1957) tregoi se ndryshimi teknologjik përbënte pothuajse 90% të
rritjes ekonomike të SH.B.A.-së në fund të shek 19 dhe fillim të shek 20. Rritjet e faktorëve
të prodhimit (kapitalit dhe punës) kontribuan relativisht pak në rritjen e prodhimit, për shkak
të ligjit të zvogëlimit të kthimeve. Prandaj, studiuesi argumentoi se, progresi teknologjik ose
produktiviteti total i faktorëve (TFP) është përcaktuesi kryesor i rritjes dhe përcaktohet në
mënyrë ekzogjene. Gjetjet e Solow sugjerojnë që progresi teknologjik lejon mundësi më të
mëdha për kombinime të dhëna për të përmirësuar efikasitetin, duke çuar në një nivel më të
lartë të rritjes ekonomike. (Solow, 1956)

Sidoqoftë, modeli i Solow dështoi të shpjegojë se si ose pse ndodh përparimi teknologjik.
Arrow dhe Sheshinski avancuan strukturën e modelit më tej duke përfshirë ‘mesimin permes
sjelljeve’ për të shpjeguar rritjen e produktivitetit për shkak të përparimit teknologjik. Modelet
e tyre përkatëse shpjegojnë se çdo zbulim teknologjik shperndahet menjëherë në të gjithë
ekonominë dhe kështu në një nivel më të lartë të rritjes ekonomike. (Sheshinski, 1967)
Romer siguroi një model alternative me një kornizë konkurruese për të përcaktuar një ekuilibër
të përparimit teknologjik, por pranoi se rezultati i shkallës së rritjes nuk do të ishte Pareto
optimale. Sidoqoftë, korniza konkurruese nuk do të mbajë nëse zbulimet varen pjesërisht nga
kërkimi dhe zhvillimi dhe nëse një risi e caktuar përhapet vetëm gradualisht te të tjerët
(prodhuesit). Në një mjedis kaq realist, kërkohet një teori e decentralizuar e përparimit
teknologjik për të akomoduar konkurrencën e papërsosur në ekonominë reale. (Abonyi, 1989)
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2.9.Teoria Endogjene e Rritjes
Mangësitë në modelin e rritjes neoklasike çuan në zhvillimin e teorisë së rritjes endogjene.
Përfshirja e variablave të R&D dhe konkurrencës së papërsosur në kornizën e rritjes filloi
me Romer. Kontribues të tjerë të rëndësishëm përfshijnë Aghion dhe Howitt dhe Grossman
dhe Helpman. Në modelin e rritjes endogjene, përparimet teknologjike rezultojnë nga
aktiviteti R&D (hulumtim dhe zhvillim), progresi teknologjik dhe akumulimi i njohurive
trajtohen si ndryshore endogjene, kështu që kjo quhet edhe teoria e rritjes endogjene. Sipas
modelit, niveli i rritjes afatgjatë varet nga një mjedis i qëndrueshëm i biznesit: politikat e
qeverisë dhe veprimet mbi taksimin, ligjin dhe rendin, ofrimin e shërbimeve të
infrastrukturës, mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale dhe rregullimin e tregtisë
ndërkombëtare, tregjet financiare, dhe aspekte të tjera të ekonomisë. Prandaj, qeveria
udhëzon rritjen afatgjatë. (Barro, 1992).

Investimi është gjithashtu një përcaktues i rëndësishëm në modelin e teorisë së rritjes
endogjene, duke lejuar përmirësimin e kapacitetit prodhues dhe rritjen e fitimeve që çojnë në
rritje. Siç u theksua, teoria e rritjes neoklasike supozon se, pas ligjit të kthimit të zvogëluar,
investimi ka një rol të kufizuar në promovimin e rritjes ekonomike dhe një rritje e
vazhdueshme e faktorëve të prodhimit (investimi) nuk ka të ngjarë të japë rritje. Sipas teorisë
së rritjes endogjene dhe përkundër ligjit të kthimit të zvogëluar, produktiviteti i faktorit
margjinal mund të rritet. Për shembull, përparimi teknik që financohet nga investimet
kapitale rrit produktivitetin. Në mënyrë të ngjashme, aftësi të reja përmes arsimit dhe
aftësimit të përmirësuar, dhe shëndetit më të mirë, kanë tendencë të rrisin produktivitetin e
punës. Gjithashtu, qasja endogjene e rritjes argumenton se ka një rol për institucionet
qeveritare që mund të kalojnë çdo dështim të tregut që lidhet me llojet e ndryshme të
investimeve. Prandaj, investimi është thelbësor për rritjen dhe zhvillimin ekonomik. Më tej,
teoria e rritjes endogjene thotë se teknologjia e përmirësuar e arritur nga investimet nxit
rritjen; Kështu, investimet mund të kontribuojnë në një shkallë të gjatë të rritjes ekonomike
(Grossman&Helpman, 1991)
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Përcaktuesit e Rritjes Ekonomike
Përmbledhja e shkurtër e teorisë së rritjes na identifikon tre faktorë kontribues: akumulimi i
kapitalit, kapitali njerëzor (përfshirë arsimin dhe mësimin), R&D dhe inovacionin
(teknologji e përmirësuar). Stern vendosi shtesat në përcaktuesit standard të rritjes duke
përfshirë menaxhimin organizativ; alokimi i burimeve për sektorët direkt prodhues; dhe
infrastruktura. Këta faktorë diskutohen më poshtë. (Stern, 1991)

Menaxhimi Organizativ:
Stern argumentoi se organizatat e menaxhuara mirë, rrisin prodhimin duke minimizuar
mbeturinat dhe përmirësuar efikasitetin, ndërsa menaxhimi i dobët kufizon produktivitetin.
Për shembull, gjatë viteve 1960 dhe 1970 India arriti të rritë normat e kursimeve të saj, por
për shkak të menaxhimit joadekuat nuk arriti të arrijë një nivel më të lartë të shkallës së
rritjes. (Ahluwalia, 1985)

Alokimi i Burimeve:
Për përcaktuesin e dytë, Stern gjeti dakordime institucionale të ndryshme lidhur me blerjen e
burimeve në sektorët industrialë të vendeve në zhvillim. Në këto raste, shtrembërimet
ekonomike mund të parandalojnë shpërndarjen optimale të burimeve, duke penguar rritjen
ekonomike dhe duke ndikuar kështu në barazinë sociale. Në këtë kontekst, alokimi joadekuat
i burimeve mund të rezultojë në ulje të produktivitetit kombëtar. Chenery, Robinson dhe
Sirquin gjetën prova për të mbështetur këtë pikëpamje. (Syrquin, 1986)

2.10.

Zhvillimi ekonomik si një objektiv i politikës

Fusha e ekonomisë së zhvillimit merret me shkaqet e mos zhvillimit dhe me politikat që mund
të përshpejtojnë shkallën e rritjes së të ardhurave për kokë banori. Ndërsa këto dy shqetësime
janë të lidhura me njëra-tjetrën, është e mundur të hartohen politika që ka të ngjarë të shpejtojnë
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rritjen (për shembull, një analizë të përvojave të vendeve të tjera në zhvillim) pa kuptuar
plotësisht shkaqet e mos zhvillimit.
Studime si për shkaqet e mos zhvillimit, ashtu edhe për politikat dhe veprimet që mund të
përshpejtojnë zhvillimin, ndërmerren për një sërë arsyesh. Ka nga ata që merren me vendet në
zhvillim në baza humanitare domethënë, me problemin për të ndihmuar njerëzit e këtyre
vendeve për të arritur disa standarde minimale materiale të jetesës, për sa i përket faktorëve të
tillë si ushqimi, veshmbathja, strehimi dhe ushqimi. (Krueger, 2019)
Për ta, të ardhurat e ulëta për kokë banori janë masa e problemit të varfërisë në një kuptim
material. Qëllimi i zhvillimit ekonomik është të përmirësojë standardet materiale të jetesës duke
ngritur nivelin absolut të të ardhurave për frymë. Rritja e të ardhurave për kokë banori është
gjithashtu një objektiv i deklaruar i politikës së qeverive të të gjitha vendeve në zhvillim. Për
politikë bërësit dhe ekonomistët që përpiqen të arrijnë objektivat e qeverive të tyre, prandaj, një
kuptim i zhvillimit ekonomik, veçanërisht në dimensionet e tij të politikës, është i rëndësishëm.
Më në fund, ka nga ata që merren me zhvillimin ekonomik ose sepse besojnë se është ajo që
duan njerëzit në vendet në zhvillim ose sepse besojnë se stabiliteti politik mund të sigurohet
vetëm me shkallë të kënaqshme të rritjes ekonomike. Këto motive nuk janë reciprokisht
ekskluzive. Që nga Lufta e Dytë Botërore, shumë vende industriale kanë zgjeruar ndihmën e
huaj për vendet në zhvillim për një kombinim të arsyeve humanitare dhe politike.

Ata që merren me stabilitetin politik priren të shohin të ardhurat e ulëta për kokë banori të
vendeve në zhvillim në terma relativë d.m.th., në lidhje me të ardhurat e larta për kokë banori
të vendeve të zhvilluara. Për ta, edhe nëse një vend në zhvillim është në gjendje të përmirësojë
standardet e tij materiale të jetesës përmes një rritje të nivelit të të ardhurave të saj për kokë
banore, ai ende mund të ballafaqohet me një problem subjektiv më ndërhyrës të pakënaqësisë
të krijuar nga zgjerimi i hendekut në nivele relative midis vetes dhe vendeve më të pasura.
(Krueger, 2019).
Ky efekt lind thjesht nga funksionimi i aritmetikës së rritjes në hendekun e madh fillestar midis
niveleve të të ardhurave të vendeve të zhvilluara dhe atyre të pazhvilluara. Si shembull, një
vend i pazhvilluar me të ardhura për kokë banori prej 100 dollarë dhe një vend i zhvilluar me
të ardhura për kokë banori 1.000 dollarë mund të konsiderohet. Hendeku fillestar në të ardhurat
e tyre është 900 dollarë. Le të themi se të ardhurat në të dy vendet rriten në 5 përqind. Pas një
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viti, të ardhurat e vendit të pazhvilluar janë 105 dollarë, dhe të ardhurat e vendit të zhvilluar
janë 1.050 dollarë. Hendeku është zgjeruar në 945 dollarë. Të ardhurat e vendit të pazhvilluar
do të duhej të rriteshin me 50 përqind për të ruajtur të njëjtin boshllëk absolut prej 900 $.)
Megjithëse dikur ishte në ekonominë e zhvillimit një debat nëse ngritja e standardeve të jetesës
ose ulja e hendekut relativ në standardet e jetesës ishte nevojë e vërtetë e politikës, përvoja gjatë
periudhës 1960-80 bindi shumicën e vëzhguesve që vendet në zhvillim mund të arrijnë me
nivele mjaft të larta të rritjes si për të rritur standardet e tyre të jetesës në mënyrë të shpejtë dhe
për të filluar mbylljen e hendekut. (Krueger, 2019)

2.11. Zhvillimi ekonomik në Kosovë
Ekonomia e Kosovës përbën një ekonomi të re dhe dinamike. Baza e saj është transformuar nga
një ekonomi centraliste, e dirigjuar, në një ekonomi të hapur të tregut. Qëllim në vete tashmë
është rritja e konkurrencës së kësaj ekonomie, duke rritur kapacitetin e saj eksportues për të
zvogëluar deficitin tregtar që Kosova aktualisht ka.
Si vend i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit, Kosova ofron një sërë përparësish komparative
siç janë: popullsia e re dhe mjaftë mirë e kualifikuar, resurset natyrore, kushtet e volitshme
klimatike, infrastruktura e re, politika fiskale me taksat më të ulëta tatimore në rajon, pozita
gjeografike me qasje në tregun rajonal të CEFTA-së dhe në atë të Bashkimit Evropian. Kosova
përveç se është anëtare e CEFTA-së, në qershor të vitit 2009 është anëtarësuar edhe në FMN
(Fondi Monetare Ndërkombëtar) dhe BB (Banka Botërore) dhe aspiron në mekanizma tjerë të
fuqishëm ekonomiko-financiar si BERZH, Organizata botërore e Tregtisë OBT etj. (MIE,
2017)

Kosova ka një ekonomi të re dhe dinamike. Baza e saj është transformuar nga një ekonomi
centraliste, e dirigjuar, në një ekonomi të hapur të tregut, cila transformimin e saj të thellë e ka
përjetuar pas vitit 1999, me çlirimin e Kosovës nga Serbia. Një ndër sfidat me të cilat ajo u
përball gjatë dekadës së fundit është edhe procesi i privatizimit. Gjatë vitit 2009 gjithsej 114
ndërmarrje shoqërore (NSH), të reja u shpallen për privatizim, duke ngritur kështu në 569
numrin e gjithsej NSH-ve të tenderuat për privatizim deri në fund të vitit 2009. Nga këto për
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521 ndërmarrje janë nënshkruar kontratat e shitjes, ndërsa 48 tjera priten të nënshkruhen (25
prej tyre janë privatizuar në spin-off special). (MIE, 2017).

Ekonomia e Kosovës është bërë pjesë e integrimeve ekonomike të këtij rajoni, të cilat ofrojnë
mundësitë e zgjerimit të tregut në një hapësirë mjaftë të gjerë. Qellim në vete tashmë është
rritja e konkurrencës së kësaj ekonomie, duke rritur kapacitetin e saj eksportues për të zvogëluar
deficitin tregtarë që Kosova aktualisht ka. Si vend i rëndësishëm për zhvillimin e biznesit
Kosova ofron një sërë përparësish komparative si: popullsinë e re dhe mjaftë mirë të
kualifikuar, ku mosha mesatare e saj është mjaftë e re, resurset natyrore, kushtet e volitshme
klimatike, infrastruktura e re, politika fiskale me taksat më të ulëta tatimore në rajon, pozita
gjeografike me qasje në tregun rajonal të CEFTA-së dhe në atë të Bashkimit Evropian. Kosova
përveç se është anëtare e CEFTA-së, në qershor të këtij viti është anëtarësuar edhe në FMN
dhe BB dhe aspiron në mekanizma tjerë te fuqishëm ekonomiko-financiar si BERZH,
Organizata botërore e Tregtisë (OBT) etj. (MIE, 2017)

Figura 8 Rritja Ekonomike në Kosovë e shprehur në GDP për kokë banori

Rritja ekonomike në kosovë ka pasur zhvillim të vazhdueshëm, gjatë vitit 2014-2016 është
regjistruar rritja më e madhe në ekonimin e kosovës. Ndërsa në vitet e tjera ka pasur rritje të
vazhdueshme mirpo jo aq të dalluar si në vitet 2014-2016.
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2.12. Roli i qeverisë dhe tregut në zhvillim ekonomik
Në mendimet e hershme për zhvillimin, supozohej se mekanizmat e tregut të ekonomive të
zhvilluara ishin aq të besueshme në ekonomitë në zhvillim, saqë qeveritë duhej të merrnin
përgjegjësi qendrore për veprimtarinë ekonomike.
Kjo do të bëhej përmes planifikimit ekonomik për të gjithë ekonominë i cili nga ana tjetër do
të zbatohej nga pjesëmarrja aktive e qeverisë në ekonomi dhe kontrollet e përhapura mbi të
gjithë veprimtarinë ekonomike të sektorit privat.

Pjesëmarrja e qeverisë mori shumë forma, ndërmarrjet e sektorit publik u krijuan për të
prodhuar shumë mallra, duke përfshirë çelikun, mjetet e makinerive, plehrat, kimikatet e rënda,
madje dhe tekstilet dhe veshmbathjen, bordet e marketingut qeveritar morën fuqi monopole
mbi blerjen dhe shitjen e shumë mallrave bujqësorë dhe agjencitë qeveritare u bënë importuesit
e vetëm të një larmi mallrash, dhe ata shpesh bëhen edhe eksportues. Kontrollet mbi
veprimtarinë e sektorit privat ishin edhe më të gjera, kontrollet e çmimeve u krijuan për shumë
mallra, procedurat e licencimit të importit eliminuan importimin e mallrave që nuk u jepet
përparësi në planet zyrtare, licencat e investimeve ishin të nevojshme para se fabrikat të mund
të zgjeroheshin, licencat e kapacitetit rregullojnë rezultatet maksimale të lejueshme, dhe
rregullore gjithëpërfshirëse rregullonin kushtet e punësimit të punëtorëve. (Nove, 2019)

Pasoja, ishte se sipërmarrësit autoktonë shpesh e konsideronin më të dobishëm financiarisht për
t’i kushtuar energjitë dhe zgjuarsinë e tyre për detyrën e prokurimit të licencave të nevojshme
të importit qeveritar dhe lejeve të tjera dhe shfrytëzimin e boshllëqeve në rregulloret e qeverisë
sesa për problemin e ngritjes së efikasitetit dhe produktiviteti i burimeve. Për ndërmarrjet e
sektorit publik, presionet politike shpesh kanë rezultuar në punësimin e shumë më shumë
personave sesa mund të përdoren në mënyrë produktive dhe në praktika të tjera të favorshme
për operacione me kosto të lartë dhe joefikase. Barra fiskale pasuese devijoi burimet që
përndryshe mund të ishin përdorur për investime, ndërsa përdorimi joefikas i burimeve uli
ritmet e rritjes. (Myint, 2019)
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2.13.

Zhvillimi ekonomik në vendet e pazhvilluara

Megjithëse shqetësimi për çështjen e një ndjenje subjektive të pakënaqësisë midis vendeve të
pazhvilluara dhe atyre në zhvillim është zhdukur dhe është zbehur, ajo kurrë nuk është zhdukur
plotësisht. Ndjenja e pakënaqësisë dhe ankesave e vendeve të pazhvilluara lind jo vetëm nga
ndryshimet e matshme në të ardhurat kombëtare, por edhe nga faktorët më pak të matshëm, siç
janë reagimi i tyre kundër të kaluarës koloniale dhe shtytjeve të tyre komplekse për të ngritur
prestigjin e tyre kombëtar dhe arritjen e barazisë në sa më të gjerë kuptim me vendet e
zhvilluara. (Nove, 2019)
Kështu, nuk është e rrallë të gjejnë qeveritë e tyre duke përdorur një pjesë të konsiderueshme
të burimeve të tyre në projekte prestigji, duke filluar nga fabrikat e çelikut, digat hidroelektrike,
universitetet, dhe shpenzimet e mbrojtjes e deri tek atletika ndërkombëtare. Këto simbole të
modernizimit mund të kontribuojnë në një kënaqësi dhe krenari të përbashkët kombëtare, por
mund ose nuk mund të kontribuojnë në një rritje të të ardhurave të matshme kombëtare. Së dyti,
është e mundur të argumentohet se në shumë raste hendeku i brendshëm i të ardhurave brenda
vendeve individuale të pazhvilluara mund të jetë një burim më i fuqishëm i nivelit subjektiv të
pakënaqësisë sesa hendeku ndërkombëtar në të ardhura.
Rritja më e shpejtë ekonomike mund të ndihmojë për të zvogëluar pabarazitë e brendshme
ekonomike në një mënyrë më pak të dhimbshme, por duhet të mbahet mend se rritja më e
shpejtë ekonomike gjithashtu tenton të sjellë ndërprerje më të madhe dhe nevojën për të bërë
rregullime më të mëdha në mënyrat e mëparshme të jetës dhe kështu mund të rrisë subjektivin
ndjenjën e frustrimit dhe pakënaqësisë. Më në fund, është e vështirë të përcaktohet se problemi
subjektiv i pakënaqësisë do të ketë një marrëdhënie të thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë me
madhësinë e hendekut ndërkombëtar në të ardhura. (Krueger, 2019).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Shumë autorë e kanë hulumtuar rëndësinë relative të investimeve publike dhe private në
promovimin e rritjes ekonomike të vendeve të ndryshme si atyre të zhvilluara si atyre në
zhvillim. Rezultatet të studimeve tregojnë se investimet publike kanë një ndikim diferencial në
rritje ekonomike.
Në hulumtime të ndyshme janë gjetur ndryshime të konsiderueshme rajonale përsa i përket
efekteve të investimet publike Devarajan, Swaroop, dhe Zou (1996) përqëndrohen në përbërjen
e shpenzimeve publike dhe tregojnë se ndërsa shpenzimet aktuale publike ka efekte pozitive
dhe domethënëse të rritjes.
Është e rëndësishme që shpenzimet publike të janë të orientuara në politika të shëndosha të cilat
mundësojnë programe konkrete të realizueshme me anë të projekteve të qëndrueshme. Në anën
tjetër zhvillimi i qëndrueshëm kërkon që përveç aspektit ekonomik të investimeve publike,
duhet të merren në konsiderime dhe aspektet tjera siç janë ato që ndërlidhen me mjedisin dhe
ato me kualitetin e jetë së qytetarëve, respektivisht me aspektet sociale.
Në këtë kontekst ky hulumtim adreson çështjet e ndryshme të ndërlidhura me investimet
publike dhe me ndikimin e tyre në ekonominë e vendit, duke u fokusuar në rastin e Kosovës.
Supozohet se në Kosovë investimet publike janë bërë duke mos qenë të bazuara në politika të
shëndosha dhe në programe konkrete. Si pasojë nuk është e kjartë nëse ato investime kanë
ndikuar pozitivisht në ekonominë e vendit.
Në vazhdimësi hulumtimi parashtron disa pyetje hulumtuese dhe disa hipoteza.
Pyetjet hulumtuese që adresojnë problemin e identifikuar janë:
Sa ka investuar Kosova në projekte publike në raport me BPV?
A janë investimet publike në Kosovë të bazuara në programe të qëndrueshme ?
Sa kanë ndikuar investimet publike në zhvillimin e ekonomisë së vendit?
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Bazuar në pyetjet hulumtuese janë formuluar tri hipotezat në vazhdim:
[H1] Investimet infrastrukturore publike në Kosovë në dekadën e fundit nuk janë relacion të drejtë me
zhvillimin ekonomik.

[H2] Investimet infrastrukturore publike në Kosovë nuk janë bazuar në programe të
qëndrueshme.
Tabela 1 Tabela e Hipotezave
Hipotezat

Variabla e parë

Variabla e dytë

Investimet

Investimet

Zhvillimin ekonomik

infrastrukturore publike

infrastrukturore

(ZHE)

në Kosovë në dekadën e

publike (IIP)

fundit nuk janë relacion të
drejtë me zhvillimin
ekonomik .
Investimet

Programet e

Investimet

infrastrukturore publike

qëndrueshme (PRGQ)

infrastrukturore publike

në Kosovë nuk janë

(IIP)

bazuar në programe të
qëndrueshme
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4. METODOLOGJIA

Metodologjia e punës dhe ajo e hulumtimit janë aplikuar dhe përshtatur në varësi të me
përmbajtjes dhe të kërkesave të realizimit të këtij hulumtimi. Për të realizuar këtë punim janë
përdorur metodat kuantitative dhe metodat empirike kualitative të hulumtimit. Të dhënat të
cilat janë përdorur në punim kryesisht janë të dhëna primare dhe sekondare ose dytësore, pra
janë marrë nga hulumtimi kuantitativ-anketa dhe nga literatura, faqet elektronike profesionale,
bibliotekat, etj. E që korrespondojnë me qëllimin e hulumtimit.

Fillimisht është analizuar literatura ku është krijuar një pasqyrë më e qartë për Zhvillimit
Ekonomik dhe për Investime Publike, pastaj është studiuar ndikimi i investimeve publike në
ekonomitë e ndryshme duke aplikuar raste studimore. Metoda e studimit të rasteve është një
metodologji hulumtuese që është përdorur zakonisht si

një strategji kërkimore dhe një

hulumtim empirik që hulumton fenomenin e investimeve publike në kontekstin e në jetës reale
duke analizuar disa shtete të interesit të studimit. Rastet e studimit janë aplikuar si një analizë
përshkruese statistikore të shteteve të zhvilluara SHBA dhe Kanada vetëm për të plotësuar
aspektin praktik të investimit në infrastrukturë.

Meqenëse në Kosovë mund të konsiderohet se në aspektin kuantitativ ka pasur në nivel të
konsiderueshëm të investimeve publike, por që në atë kualitativ ka një mangësi në publikime
publike, hulumtimi ka implementuar një anketim taktik-strategjik në të cilën janë anketuar 32
respondent të cilët vijnë nga fushat e ekonomisë të menaxhmentit dhe të politikave publike.
Pyetësori i formuluar është një pyetësor i strukturuar me pyetje me përgjigje të mbyllura me
vlerësim në shkallë.

Në mbështetje të metodave të hulumtimit dhe në dobi të analizimit dhe prezantimit të
rezultateve është përdorur edhe analiza e korrelacionit me anë të SPSS. Metoda krahasimore (e
korrelacionit) ka mundësuar argumentimin e përgjigjeve në pyetjet hulumtuese dhe në në
testimin e tri hipotezave të ngritura të këtij hulumtimi.
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Rastet Studimore
(pjesa kuantitative)
Kuantitaive
Anketimi (ekspertë
dhe profesionistë të
fushës së studimit)

Metodat e
hulumtimit
Kualitative

Rastet studimore
(pjesa kualitative),
Litaratura

Figura 9 Metodat e Hulumtimit
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Rezultatet nga anketimi
Pyetjet hyrëse

Figura 10 Mosha e respondentëve
Gjatë anketimit mosha e cila kishte më shumë interesim ishte ajo mbi 50 vjeçar me një
përqindje prej 46.2%.

Figura 11 Funksioni i respondentëve
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Figura 12 Qëndrimet e respondentëve rreth investimeve publike
Qëndrimet e respondentëve se në cilin sektor publik duhet që të investohet më shumë është
shëndetësia dhe edukimi e më pas vijojnë sektorët si siguria turizëm dhe kulturë.

Figura 13 Zhvillimi Ekonomik
Sipas rreth 38.5% respondentëve zhvillimi ekonomik ka pasur pasur një rritje të mirë në
sektor publik.
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Testimi i hipotezave

[H1] Investimet infrastrukturore publike në Kosovë në dekadën e fundit nuk janë relacion të drejtë me
zhvillimin ekonomik.

[H2] Investimet infrastrukturore publike në Kosovë nuk janë bazuar në programe të
qëndrueshme.
Për të testuar hipotezat është përdorur metoda e korrelacionit sipas Pearson që është paraqitur
në tabelat 3 dhe 5.

Hipoteza H1 : Mbështetët (pranohet) apo pohohet fuqishëm. Niveli apo forca e relacionit r në
mes të variablave Investimet infrastrukturore publike dhe Zhvillimi ekonomik kanë një
korrelacion të fortë 0.688, që do të thotë i takon rangut | r | >0.5, pra ka një korrelacion të fortë.
Ndërsa signifikanca apo madhësia e relacionit është p=0.00, që nënkuptohet si signifikancë e
lartë.

Tabela 2 Statistikat përshkruese për H1
Descriptive Statistics
Mean
Investimet infrastrukturore

Std. Deviation

N

3.0598

.65564

26

2.6538

.87486

26

publike
Zhvillimi ekonomik
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Tabela 3 Korrelacioni në mes të variablave të H1
Correlations
Investimet

Investimet infrastrukturore

Pearson Correlation

publike

Sig. (2-tailed)

infrastrukturore

Zhvillimi

publike

ekonomik
1

.000

N
Zhvillimi ekonomik

.688**

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

26

26

.688**

1

.000

N

26

26

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Figura 14 Lineariteti në mes të variablave të hipotezës H1
Figura 14 paraqet linearitetin e fortë në mes të variablave të H1.
Testimi i H1 me anë të regresionit linear
Regresioni linear është hapi

tjetër që është realizuar

pas korrelacionit.

Nuk është e

domosdoshme të realizohet , por nëse përdorët , atëherë përdoret kur duam të parashikojmë
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vlerën e një ndryshore bazuar në vlerën e një ndryshoreje tjetër. Variabla që në këtë punim
është pretenduar të parashikohet është variabla e varur që është Zhvillimi ekonomik. Variabla
që është përdorur për të parashikuar vlerën e variablës së varur është variabla e pavarur, në
këtë rast kemi Investimet infrastrukturore publike.
Tabela 4 Modeli i regresionit linear
Model Summary
Std. Error of

Model

R

1

.688a

Change Statistics

R

Adjusted R

the Esti-

R Square

F

Square

Square

mate

Change

Change

.474

.452

.64763

.474

Sig. F
df1

21.621

df2
1

Change

24

.000

a. Predictors: (Constant), Investimet infrastrukturore publike

Tabela 5 Testi ANOVA
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

9.068

1

9.068

Residual

10.066

24

.419

Total

19.135

25

F
21.621

Sig.
.000b

a. Dependent Variable: Zhvillimi ekonomik
b. Predictors: (Constant), Investimet infrastrukturore publike

Një test ANOVA është një mënyrë për të zbuluar nëse rezultatet e anketimit janë signifikante.
Me fjalë të tjera, ANOVA testi ndihmon në vendimin nëse duhet të refuzohet hipoteza zero (e
pavlefshme) ose të pranohet hipoteza alternative. Në esencë metoda e korrelacionit sipas
Pearson e paraqitur në tabelën 5 është bindëse sa i përket testimit të hipotezave, por disa
hulumtues kurioz kërkojnë të provojnë edhe regresionin linear ANOVA testin për të parë nëse
ka ndonjë ndryshim në signifikancë.
Edhe nga testi ANOVA kemi signifikancë të njëjtë. Nëse këtë e përkthejmë në terma statistikor
që kërkon analiza statistikore, e kuptojmë që po të kishim emërtuar me H0 hipotezën H1,
atëherë kjo do të ishte pohuar (pranuar) prandaj nuk do të kishte nevojë për hipotezë alternative.
Për këtë edhe korrelacioni Pearson ka qenë i mjaftueshëm në këtë rast.
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Tabela 6 Koeficientet e kolinearitetit
Coefficientsa
Unstandardized

Standardized

95.0% Confidence

Collinearity

Coefficients

Coefficients

Interval for B

Statistics

Std.
Model

B

1

(Constant)

-.157

Investimet

.919

Error

Beta

Lower

Upper

Bound

Bound

t

Sig.

.618

-.254

.802

-1.432

1.118

.198

.688 4.650

.000

.511

1.326

Tolerance

VIF

1.000 1.000

infrastrukturore
publike
a. Dependent Variable: Zhvillimi ekonomik

Tabela 7 Kolineariteti në mes të variablave të H1
Collinearity Diagnosticsa
Variance Proportions
Investimet
infrastrukturore
Model

Dimension

Eigenvalue

Condition Index

(Constant)

publike

1

1

1.979

1.000

.01

.01

2

.021

9.623

.99

.99

a. Dependent Variable: Zhvillimi ekonomik

53

Tabela 8 Statistikat përshkruese për H2
Descriptive Statistics
Mean
Investimet infrastrukturore

Std. Deviation

N

3.0598

.65564

26

3.0769

.73406

26

publike
Politika programore

Tabela 9 Korrelacioni në mes të variablave të H2
Correlations
Investimet

Investimet infrastrukturore

Pearson Correlation

publike

Sig. (2-tailed)

infrastrukturore

Politika

publike

programore

N
Politika programore

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1

.754**
.000

26

26

.754**

1

.000
26

26

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hipoteza H2 : Mbështetët (pranohet) apo pohohet fuqishëm. Niveli apo forca e relacionit r në
mes të variablave Investimet infrastrukturore publike dhe Politika programore kanë një
korrelacion të fortë 0.754, që do të thotë i takon rangut | r | >0.5, pra ka një korrelacion të fortë.
Ndërsa signifikanca apo madhësia e relacionit është p= 0.00, që nënkuptohet si signifikancë e
lartë. Në këtë rast kemi një validim pozitiv të H2 ku vlen të theksohet se korrelacioni ne mes të
variablave është vendosur si negativ, prandaj ky korrelacion tregon se hipoteza është e
qëndrueshme. Një situacion tjetër do të ishte sikur të vendosej korrelacion i drejtë në mes të
variablave. Për rastin e H2 nuk është realizuar ANOVA meqë është e panevojshme. Rezultatet
nga korrelacioni Pearson janë të kuptueshme dhe signifikante.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Literatura e studiuar në këtë hulumtim është e fokusuar në investimet publike infrastrukturore
dhe në kontributin e atyre investimeve në zhvillimin e ekonomik të një vendi. Bazuar në
shqyrtimin e literaturës, të rasteve të studimit dhe të anketës me intervistat me ekonomistë dhe
profesionistë të ekonomisë dhe të infrastrukturës, ky punim diskuton një varg rekomandimesh
që i dedikohen qeverisë së Kosovës për veprime specifike në rastin e investimeve në programe
dhe projekte infrastrukturore. Rekomandimet janë përfshirë në 5 kategori:
1. Krijimi i grupeve të ekspertëve për projektim me fokus në analizë dhe studim fizibiliteti
dhe në qëndrueshmëri të investimeve infrastrukturore;
2. Krijimi i një vizioni strategjik të infrastrukturës, i cili përfshin një politikë programore
të zbërthyeshme në nivel projektesh, ku janë të definuara rolet dhe përgjegjësitë në tre
nivelet: të politikave , të programit dhe të projektit.
3. Mundësimi dhe fuqizimi i politikave dhe rregullatorëve, të cilat zvogëlojnë rrezikun e
jo transparencës, të korrupsionit dhe të ri-negocimit, e që e mundësojnë rritjen e
efikasitetit të proceseve kryesore.
4. Propozimi i vlerës së investitorit në nivel të projekteve individuale të përqendruar në
vlerën maksimale për qeverinë dhe sigurimin e një kthimi në investime duke minimizuar
riskun për investitorët.
5. Përmirësimi i procesit të prokurimit dhe i strategjisë së komunikimit.

Procesi i

prokurimit. Ofertat për një partneritet publiko-privat (PPP) kërkojnë kohë dhe janë
shumë të kushtueshme për investitorët. Propozohet një standardizim i procesit që do të
mundësonte efektivitetin dhe efiçiencën e projekteve që nga faza e zhvillimit të
dokumentacionit. Kjo do të ndikonte edhe në rritjen e transparencës , rritjen e kualitetit,
të konkurreshmërisë së drejtë dhe në uljen e kostos së projekteve infrastrukturore.
Komunikimi proaktiv mundëson që të identifikojë dhe të i bëj të kjartë përfitimet dhe
shqetësimet e komuniteteve në lidhje me pronësinë e investitorëve privatë dhe të huaj në
infrastrukturë, veçanërisht bën të mundur dhe fuqizon sqarimin i ndryshimit në mes të
pronës dhe kontrollit.. Një politikë mbështetëse dhe një mjedis rregullator duhet të
mbështesin çdo vizion strategjik. Investitorët shpesh përmendin katër pengesa kryesore të
politikës:
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Një ndërlidhje e kjartë e infrastrukturës duhet të jetë hapi i parë për të qeverinë në mënyrë që
ajo të krijoj kushte për të maksimizuar pjesëmarrjen e investitorëve në financim të projekteve.
Një vizion i besueshëm i qeverisë krijon kushte për të zvogëluar fërkimet siç janë pasiguria e
investitorëve dhe skepticizmi i komuniteteve.
Vizoni i shëndoshë krijon kushte për krijimin e një bashkëpunimi më të fortë në mes të
qeverisë dhe të investitorëve në projektet infrastrukturore.
Qeveria duhet të punojë në eliminimin apo zvogëlimin e probabiliteteve të ndodhje së gjërave
të papëlqyeshme për investitorët. Kryesisht investitorët shohin si rrezik ri-negocimin, lejen e
punës, politikat tatimore, dhe kthimin në investim.
Në këtë kontekst qeveria duhet të punoj një platformë apo metodologji standarde për
shpërndarje të e rrezikut.
Është e kuptueshme që asnjë nga këto rekomandime nuk ofron zgjidhje, por në mënyrë të
konfiguruar mirë mund të shërbej si një pjesë e një kornize të ndërlidhur e cila mund të bëhet
edhe politikë qeveritare për investime publike. Një mjedis i rregulluar politikisht nuk do të bëjë
shumë për të tërhequr investime nëse projektet individuale janë të paqëndrueshme financiarisht.
Për më tepër, secili vend është i ndryshëm, me struktura të ndryshme politike, zhvillim
ekonomik të niveleve të ndryshme, kushtet e infrastrukturës dhe aftësitë qeveritare.
Rekomandimet e dhëna në këtë pjesë do të duhet të zbatohen si një pjesë e një pakoje më të
madhe të iniciuar nga qeveria dhe të zbatohen në mënyrë të barabartë si për nga aspekti
strategjik, poashtu edhe në atë financiar dhe regjional-gjeografik duke u përshtatur kontekstit
unik të një vendi dhe vlerave të tij. Për shembull, disa vende përballen me mungesë urgjente të
energjisë, siç është ndoshta rasti i Kosovës, e që e kërkon intervenime shtesë në mënyrë që
projektet të mund të realizohen sipas planifikimit. Këto qeveri nuk duhet të vonojnë
planifikimin e i projekteve për shkak të problemeve administrative, por duhet gjetur mënyra të
shpejta që të reformojnë plotësisht sistemet e tyre rregullatore ose plotësisht.
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